1. «Firmanın idarə edilməsi» kursu aşağıdakılardan hansına aiddir:
   1. Mikroiqtisadiyyat
   2. Makroiqtisadiyyat
   3. Mezoiqtisadiyyat
   4. Meqoiqtisadiyyat
   5. Makro və mezoiqtisadiyyat
2. İqtisad elmi aşağıdakı elm sahələrinin hansına aiddir?
   1. ictimai elmlər
   2. təbiət elmləri
   3. texniki elmlər
   4. siyasi elmlər
   5. dəqiq elmlər
3. «Firmanın idarə edilməsi» kursunun obyekti hansıdır?
   1. Firmalar, onların istehsal təsərrüfat fəaliyyəti
   2. Firmada baş verən iqtisadi proseslərin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi
   3. Firma birlikləri, sənaye sahələri

d)Firmaların dövlət tənzimlənməsi, məşğulluq problemləri

e)Mövcud istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür formalarının öyrənilməsi

1. Aşağıdakılardan hansında tədqiqat və təhlil bütünlükdə milli iqtisadiyyat səviyyəsində aparılır?
   1. Makroiqtisadiyyat
   2. Mikroiqtisadiyyat
   3. Müəssisənin iqtisadiyyatı
   4. Firmanın iqtisadiyyatı
   5. Ev təsərrüfatının iqtisadiyyatı
2. Aşağıdakılardan hansı istehsalın resurs təminatını müəyyən edən amillərə aid deyil?
   1. idarəetmə;
   2. binalar;
   3. iş maşınları;
   4. işqüvvəsi;
   5. xammal.
3. Neoklassik nəzəriyyəyə görə firma
   1. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir;
   2. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai təlabatı ödəmək kimi şərtləndirilir;
   3. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya quruluşlu təşkilatdır;
   4. də öz davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;
   5. düzgün cavab yoxdur
4. İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma
   1. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır;
   2. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir;
   3. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai təlabatı ödəmək kimi şərtləndirilir;
   4. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən, məqsədi isə mənfəət əldə

etmək olmayan mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır;

* 1. mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;

1. İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma
   1. sövdələşmə (transaksiya) xərclərinə qənaət və resurs sahiblərinin təsərrüfat qərarlarının koordinasiyası ilə əlaqədar olan xərclərin nisbətini optimallaşdıran təşkilatdır
   2. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir;
   3. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai tələbatı ödəmək kimi şərtləndirilir;
   4. müxtəlif səviyyələrdə baş verən sahibkarlıq funksiyalarının qarşılıqlı fəaliyyəti sistemidir;
   5. mütəhərrlik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;
2. Firmanın iqtisadi məsələlərinin öyrənilməsində hansı elmi metodlardan istifadə edilir?
   1. statistik müşahidə, müqayisəli təhlil metodlarından
   2. amortizasiyanın amortizasiyanın hesablanmasının açıq metodundan
   3. inzibati, iqtisadi və sosial-psixoloji metodlardan
   4. «orta xərclər üstəgəl mənfəət», "hiss edilən faydalılığı" əsasında qiymətin müəyyən olunması metodlarından
   5. analitik-hesablama, təcrübi-eksperimental və statistik metodlardan
3. Aşağıdakılardvn hansı müəssisənin iqtisadi məsələlərinin öyrənilməsində istifadə edilən tədqiqat metodu deyilr?
   1. inzibati, iqtisadi və sosial-psixoloji metodları
   2. müqayisəli təhlil, statistik müşahidə və sistemli yanaşma metodları
   3. iqtisadi-riyazi metodları
   4. induksiya və deduksiya metodları
   5. analiz və sintez
4. Sahə nişanəsi üzrə ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlərinə aid deyil
   1. Menecment
   2. Sənayenin iqtisadiyyatı
   3. Aqrar sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı
   4. Tikintinin iqtisadiyyatı
   5. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı
5. Mövzu nişanəsi üzrə ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlərinə aid deyil
   1. Müəssisənin iqtisadiyyatı
   2. Marketinq
   3. Maliyyə
   4. Əməyin iqtisadiyyatı
   5. Biznesin təşkili
6. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin iqtisadi və texniki səviyyəsini müəyyən edən amillərə aid deyil?
   1. maddi-texniki təminat;
   2. elmi-texniki tərəqqi;
   3. əməyin təşkili;
   4. istehsalın təşkili;
   5. innovasiya fəaliyyəti.
7. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın əlamətinə aid deyil?
   1. ictimai tələbatın ödənilməsi
   2. təşəbbüskarlıq
   3. kommersiya riski və təsərüfatçıləq məsuliyyəti
   4. istehsal amillərinin kombinələşdirilməsi
   5. yenilikçilik
8. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın təşkilati-iqtisadi formalarına aid deyil?
   1. maliyyə-istehsal qrupları
   2. assosiasiya
   3. kartel
   4. konsorsium
   5. sindikat
9. Assosiasiya nədir?
   1. müəyyən məqsədə çatmaq üçün iqtisadi cəhətdən müstəqil müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərin birliyi, ittifaqıdır
   2. konkret və həm də miqyasına görə nəhəng bir iqtisadi layihəni reallaşdırmaq üçün müəssisə və təşkilatların müqaviləyə əsaslanan müvəqqəti birliyidir; banklar və sənaye müəssisisələri arasındakı razılaşmadır
   3. iqtisadi təyinati, konstruksiyası və hazırlanma texnologiyasına görə həmcins məhsul istehsal edən müəssisələrin ittifaqıdır
   4. məqsədi iştirakçılar (tərəflər) arasında satış və xammal tədarükü sahəsindəki rəqabəti azaltmaq və bazarlara nəzarət yolu ilə inhisar mənfəəti əldə etməkdir
   5. istehsal rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək, elmi-texniki tərəqqini sürətləndirmək, investisiya layihələri və proqramlarını birgə həyata keçirmək məqsədi ilə qrup iştirakçılarının maddi və maliyyə ehtiyatlarını müqavilə əsasında
10. Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə firmalar bölünürlər:
    1. istehlak şeyləri və istehsal vasitələri istehsal edən müəssisələrə
    2. kiçik və orta müəssisələrə
    3. istehsal və kommersiya müəssisələrinə
    4. əl əməyinə əsaslanan və avtomatlaşdırılmış müəssisələrə
    5. ixtisaslaşdırılmış və universal müəssisələrə
11. Firmanın təşkilati-hüquqi formalarına nələr daxildir?
    1. məhdud məsuliyyətli müəsisiə və səhmdar cəmiyyət
    2. kiçik, orta və iri müəssislər
    3. istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələri
    4. özəl müəssisə və müştərək müəssisə
    5. dövlət müəssisəsi və xarici müəssisə
12. İstehsalın təşkili tipinə görə sənaye müəssisələri bölünürülər:
    1. kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə
    2. kiçik, orta və iri müəssisələrə
    3. istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələrinə
    4. əl əməyinə əsaslanan, mexanikləєdirilmiє və avtomatlaşdırılmış müəssisələrə
    5. axınlı, dəstəli və fərdi müəssisələrə
13. Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərdə səhmdarların maksimum sayı nə qədər olmalıdır?
    1. 50 nəfər;
    2. 55 nəfər;
    3. 40 nəfər;
    4. 49 nəfər;
    5. 100 nəfər;
14. Adi səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının:
    1. 75 faizindən az ola bilməz
    2. 25 faizindən çox ola bilməz
    3. 100 faizini təşkil etməlidir
    4. 50 faizindən çox ola bilməz
    5. hədd yoxdur
15. İmtyazlı səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının:
    1. 25 faizindən çox ola bilməz
    2. 100 faizini təşkil etməlidir
    3. 50 faizindən çox olmalıdır
    4. 75 faizindən az ola bilməz
    5. hədd yoxdur
16. Məhsulun istehsalında iştirak etməyən bölmə hansıdır?
    1. sosial-məişət bölməsi
    2. əsas sex
    3. yardımçı sex
    4. köməkçi sex
    5. xidmətedici sex
17. Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi:
    1. müəssisə yaradılarkən müəyyən edilir
    2. dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra müəyyən edilir
    3. müəssisə fəaliyyət göstərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir
    4. vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir
    5. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir
18. Fəaliyyət miqyasına görə sənaye müəssisələri bölünürülər:
    1. kiçik, orta və iri müəssisələrə
    2. kiçik, böyük, qarışıq müəssisələrə
    3. xırda, böyük və transmilli müəssisələrə
    4. kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə
    5. axınlı, dəstəli və fərdi müəssisələrə
19. Müəssisənin ölçüsünü təyin etmək üçün istifadə olunan əsas göstərici hansıdır?
    1. işçilərin sayı və illik dövriyyəsinin həcmi;
    2. sahə mənsubiyyəti;
    3. satışın həcmi;
    4. aktivlərin dəyəri;
    5. mənfəətin həcmi;
20. Müəssisənin quruluşunun formalaşmasına aşağıdakı amillərdən hansı təsir göstərmir?
    1. müəssisənin nizamnamə fondu
    2. istehsalın həcmi
    3. istehsalın ixtisaslaşdırılması və kooperativləşdirilməsi səviyyəsi
    4. məhsulun nomenklaturası
    5. məhsulun konstruktiv quruluєu və onun hazırlanması texnologiyası
21. Müəssisənin əlaltı sexləri nə ilə məşğul olurlar?
22. müəssisədə istehsal tullantılarından təkrar emalını həyata keçirirlər;
23. əsas sexlərin normal işləmələri üçün şərait yaradırlar;
24. köməkçi sexlərin normal işləmələri üçün zəruri şəraiti yaradırlar;
25. xidmətedici sexlərin normal fəaliyyəti üçün şərait yaradırlar;
26. müəssisədə profil məhsulların istehsalını həyata keçirirlər.
27. Müəssisənin istehsal quruluşu
    1. onun daxili bölmələrinin tərkibi və nisbətlərini əks etdirir;
    2. onun təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi mexanizmidir;
    3. onun idarəetmə strukturudur;
    4. onun kapitalının strukturunu əks etdirir;
    5. onun dövriyyə vəsaitlərinin strukturunu əks etdirir.
28. Firma ləğv edilmir:
    1. onun təsisçiləri (iştirakçıları) dəyişdikdə;
    2. onun təsisçilərinin (iştirakçılarının) ümumi yığıncağının qərarı ilə;
    3. onun yaradılması zamanı yol verilmiş qanunvericilik pozuntuları ilə əlaqədar;
    4. o, qanunla qadağan edilmiş fəaliyyət həyata keçirdikdə;
    5. lazımi xüsusi icazə (lisenziya) olmadan fəaliyyət göstərdikdə.
29. Firmanın ləğv edilməsi prosesinə aid deyil,
    1. onun kadrlarının tərkibinin müəyyən edilməsi
    2. onun kreditorlarının tələblərini bildirməsi qaydası və müddəti haqqında məlumatın dərc edilməsi
    3. onun kreditorlarının irəli sürdükləri tələblərin siyahısının müəyyən edilməsi;
    4. onun əmlakının tərkibinin müəyyən edilməsi;
    5. onun kreditorlarını aşkar edilməsi və debitor borclarının alınması;
30. Müəssisənin hüquqi şəxs kimi xüsusiyyətlərinə aid deyil,
    1. müəssisənin bağladığı əqdlərə görə yaranan öhdəlikdə onun rəhbərinin şəxsi öhdəliklərinə çevrilir
    2. müəssisə, iştirakçılarının tərkibindən asılı olmayaraq, prinsipcə, müddətsiz mövcud olur;
    3. müəssisə, müstəqil iradəyə malik olur;
    4. müəssisə, iştirakçılarının mülkiyyətindən fərqli olan, xüsusiləşmiş mülkiyyətə malik olur;
    5. müəssisə öz öhdəliklərinə görə müstəqil məsuliyyət daşıyır.
31. Sindikat nədir?
    1. məqsədi iştirakçılar (tərəflər) arasında satış və xammal tədarükü sahəsindəki rəqabəti azaltmaq və bazarlara nəzarət yolu ilə inhisar mənfəəti əldə etməkdir
    2. konkret və həm də miqyasına görə nəhəng bir iqtisadi layihəni reallaşdırmaq üçün müəssisə və təşkilatların müqaviləyə əsaslanan müvəqqəti birliyidir; banklar və sənaye müəssisisələri arasındakıə razılaşmadır
    3. iqtisadi təyinati, konstruksiyası və hazırlanma texnologiyasına görə həmcins məhsul istehsal edən müəssisələrin ittifaqıdır
    4. müəyyən məqsədə çatmaq üçün iqtisadi cəhətdən müstəqil müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərin birliyi, ittifaqıdır
    5. istehsal rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək, elmi-texniki tərəqqini sürətləndirmək, investisiya layihələri və proqramlarını birgə həyata keçirmək məqsədi ilə qrup iştirakçılarının maddi və maliyyə ehtiyatlarını müqavilə əsasında birləşməsidir
32. Aşağıdakılardan hansı firmanın fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin doğurduğu amillərə aid deyil?
    1. psixoloji amillər
    2. təbii demoqrafik amillər
    3. sosial-mədəni amillər
    4. texnoloji amillər
    5. hüquqi amillər
33. Firmanın fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin doğurduğu iqtisadi amilə nələr daxildir?
    1. bazarların inkişaf səviyyəsi, ölkənin maliyyə, pul-kredit və vergi siyasəti, rəqabətin dərəcəsi, gəlirlərin bölgüsünün xarakteri və s.
    2. firmanın yerləşdiyi regionun iqlim şəraiti, əmək qabiliyyətli əhalinin sayı, onların cins-yaş tərkibi və s.
    3. ölkə sənayesinin, elm və texnikasının inkişaf səviyyəsi, tətbiq olunan texnoloji istehsal üsulunun mükəmməllik dərəcəsi
    4. təsərüfat hüququnun inkişaf səviyyəsi, dövlətin sahibkarlığa münasibəti, sahibkarlığın müdafiəsi üçün qanunvericilik aktlarının mövcudluğu və s.
    5. ölkədaxili siyasi sabitlik , dövlətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri
34. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı istehsalın təşkili prinsiplərinə aid deyil?
    1. bərabərlik prinsipi;
    2. fasiləsizlik prinsipi;
    3. mütanasiblik prinsipi;
    4. ahəngdarlıq prinsipi;
    5. paralellik prinsipi;
35. İstehsal tsikli nədir?
    1. xammalın istehsala daxil olduğu andan hazır məhsula çevrilməsinə qədər olan vaxt intervalıdır;
    2. xammalın istehsala daxil olduğu andan onun istehlakına qədər olan vaxt intervalıdır;
    3. xammalın əsas sexdə olma vaxtıdır;
    4. xammalın əsas və köməkзi sexdə olma vaxtıdır;
    5. xammalın əsas köməkзi və xidmətedici sexlərdədə olma vaxtıdır;
36. Məhsulun hazırlanmasında maşınqayırma müəssisəsində aşağıdakı sexlərindən hansı əsas sex hesab edilir?
    1. yığma sexi
    2. təmir sexi
    3. alət sexi
    4. enerji sexi
    5. tara sexi
37. Müəssisənin hansı struktur bölməsi onun ilk əsas inzibati-istehsal vahididir?
38. sex
39. istehsa sahəsi
40. iş yeri
41. briqada
42. idarəetmə aparatı
43. Əməliyyatın tempi:
    1. vaxt vahidi ərzində əməliyyata daxil olan detalların sayını əks etdirir
    2. vaxt vahidi ərzində istehsal edilmiє detallara sərf olunan əməhin kəmiyyətini əks etdirir;
    3. vaxt vahidi ərzində istehsal edilmiş detalların sayını əks etdirir
    4. vaxt vahidi ərzində əməliyyatda iştirak edən iєзilərin sayını əks etdirir;
    5. materialın və ya materiallar partiyasının əməliyyatda qaldığı vaxtı özündə əks etdirir.
44. Əməliyyatın taktı:
    1. materialın və ya materiallar partiyasının əməliyyatda qaldığı vaxtı özündə əks etdirir;
    2. vaxt vahidi ərzində əməliyyata daxil olan detalların sayını əks etdirir;
    3. əməliyyata daxil olan materialların sayını özündə əks etdirir;
    4. əməliyyatda iştirak edən işçilərin sayını əks etdirir;
    5. müəssisədə bir gündə istehsal edilmiş detalların sayını əks etdirir.
45. Məhsulun hazırlanmasındakı roluna görə istehsal prosesi:
    1. əsas, köməkçi və xidmətedici istehsal proseslərinə ayrılır;
    2. fərdi, dəstəli və axınlı istehsal proseslərinə ayrılır;
    3. fərdi, kütləvi və seriyalı istehsal proseslərinə ayrılır;
    4. əmək, təbii və fərdi istehsal proseslərinə ayrılır;
    5. normal, cari və perspektiv istehsal proseslərinə ayrılır.
46. Hansı xərclər dəyişən xərclərə aiddir?
    1. əsas sexdə işləyən əsas fəhlənin əmək haqqı
    2. müəssisə direktorunun əmək haqqı
    3. təmir təsərrüfatında işləyən fəhlənin əmək haqqı
    4. müəssisənin baş mühasibinin əmək haqqı
    5. əsas fondların amortizasiyası xərcləri
47. Müəssisədə istehsalın təşkili nədir?
48. iş qüvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin zaman və məkan baxımından düzgün əlaqələndirilməsinə yönəldilmiş texniki-təşkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir;
49. iş qüvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin artırılmasına yönəldilmiş texniki-təşkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir;
50. iş qüvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrini ilə müəssisənin səmərəli təminatına yönəldilmiş təşkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir;
51. iş qüvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin zaman baxımından keyfiyyətlərinin artırılmasına yönəldilmiş texniki-təşkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir;
52. iş qüvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin ərazi baxımından düzgün yerləşdirilməsinə yönəldilmiş texniki-təşkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir.
53. Əmək cisminin hansı hərəkət formasında istehsal tsikli daha qısa olur? a)paralel
54. ardıcıl
55. qarışıq
56. paralel-qarışıq
57. ardıcıl-qarışıq
58. İstehsal prosesləri təşkili üsuluna görə necə qruplaşdırılır?
    1. fərdi, dəstəli, axınlı;
    2. dəstəli, seryalı, axınlı;
    3. kütləvi;
    4. kütləvi, fərdi, axınlı;
    5. kütləvi, fərdi, seryalı;
59. İstehsalın təşkilinin hansı üsulu iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir?
60. axınlı
61. dəstəli
62. fərdi
63. dəstəli-fərdi
64. avtomatlaşdırılmış çevik istehsal
65. İstehsal prosesləri təşkili tipinə görə necə qruplaşdırılır?
    1. fərdi, seryalı, kütləvi;
    2. fərdi, dəstəli, axınlı;
    3. fərdi, dəstəli, kütləvi;
    4. fərdi, kütləvi, axınlı;
    5. dəstəli, kütləvi, seryalı.
66. Aşağıdakılardan hansı istehsal tsiklinin azaldılmasının əsas istiqamətlərinə aid deyil?
    1. məhsulun fondtutumunun azaldılması
    2. texnologiyanın təkmilləşdirilməsi;
    3. nəqliyyat və nəzarət əməliyyatlarının texnoloji əməliyyatlarla səmərəli şəkildə əlaqələndirilməsi;
    4. təbii proseslərin süni üsulların köməyi ilə sürətləndirilməsi;
    5. növbələrarası fasilələrin azaldılması məqsədilə müəssisənin iş rejiminin təkmilləşdirilməsi;
67. İstehsal prosesləri mürəkkəblik dərəcəsinə görə necə təsnifləşdirilir?
68. sintetik, analitik və birbaşa istehsal prosesləri;
69. əsas, köməkçi və xidmətedici istehsal prosesləri;
70. mexaniki və fiziki-kimyəvi istehsal prosesləri;
71. dəstəli, fərdi və əsas istehsal prosesləri;
72. əsas, köməkçi və fərdi istehsal prosesləri;
73. İstehsalın təşkilinin formalarına nə aid deyil?
74. analitik forma;
75. texnoloji forma;
76. predmet forması;
77. fərdi forma;
78. düzxətli forma.
79. Dəstəli istehsalda zadelin həcmi necə hesablanır?
    1. zadellərə orta günlük təlabatın həcmi ilə istehsal tsiklinin uzunluğunun hasili kimi;
    2. zadellərə orta günlük təlabatın həcminin istehsal tsiklinin uzunluğuna nisbəti kimi;
    3. zadellərə orta günlük təlabatın həcmi ilə istehsal tsiklinin uzunluğunun cəmi kimi;
    4. zadellərə orta günlük təlabatın həcimindən istehsal tsiklinin uzunluğunun çıxılması ilə;
    5. zadellərə illik təlabatın həcimi ilə istehsal tsiklinin uzunluğunun hasili kimi.
80. İstehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə görə hansı kateqoriyalarına bölünürlər?
    1. fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, mühafizə işçiləri
    2. sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, şagirdlər, qulluqçular;
    3. menecerlər, marketoloqlar, mühasiblər, mühəndislər, yardımçı təsərrüfat işçiləri, payçılar;
    4. baş mühəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqçular, servis xidməti göstərənlər, satıcılar, klub işçiləri;
    5. mühəndis-texniki işçilər, fəhlələr, şagirdlər, mühafizə işçiləri, vergi orqanlarının

əməkdaşları.

1. Sənaye fəhlələri ixtisas dərəcələrinə görə neçə qrupa bölünürlər?
   1. 4
   2. 3
   3. 2
   4. 6
   5. 5
2. İşlərinin xarakterinə görə fəhlələr qrupuna aid deyil:
   1. müəssisə ərazisinə nəzarət edənlər;
   2. məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edənlər;
   3. əmək predmetini emal edənlər;
   4. xammal və hazır məhsulu nəql edənlər;
   5. təmir işini həyata keçirənlər.
3. Müəssisələrdə kadrların strukturu necə müəyyən edilir?
   1. heyətin orta siyahi sayında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin xüsusi çəkisinə görə
   2. əsas fəhlələrin sayında heyətin orta siyahi sayının xüsusi çəkisinə görə
   3. köməkçi fəhlələrin saynının əsas fəhlələrin sayına nisbətinə görə
   4. heyətin orta siyahi sayının rəhbər və mütəxəssislərin sayına nisbətinə görə
   5. mühafizə işçilərinin sayının əsas və köməkçi fəhlələrin ümumi sayında xüsusi çəkisinə görə
4. Sənaye-istehsal heyətinə daxil edilmir:
   1. mənzi-kommunal təsərrüfatının işçiləri
   2. əsas fəhlələr
   3. köməkçi fəhlələr
   4. mütəxəsislər
   5. mühafizə işçiləri və yanğın söndürənlər
5. Əmək haqqı nədir?
   1. iş qüvvəsinin kəmiyyəti və keyfiyyətinə görə işçiyə müəssisə tərəfindən ödənilən pul vəsaitidir;
   2. vaxtilə müəssisədə işləyib, lakin indi təqaüddə olan işçilərə müəssisələrin ödədiyi vəsait;
   3. işçinin ixtisas dərəcəsi əsasında ödənilən vəsait;
   4. işəgötürənin işçi ilə bağladığı müqaviləyə görə onun işdən çıxdığı halda ödədiyi vəsait;
   5. müəssisədə işçilərə yaxşı işlədiklərinə görə ödənilən mükafatlar;
6. Əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə daxildir:
   1. tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı;
   2. tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi;
   3. iş yerlərinin təşkilinə qoyulan tələblər, işçilərin ixtisasına qoyulan tələblər, işçinin

əmək haqqı ;

* 1. əməyin ödənilməsi qaydası və əmək şəratinə qoyulan tələblər;
  2. işçilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqının minimum səviyyəsi;

1. Əməyin ödənişinin işəmuzd formasına aid deyil:
   1. intensiv işəmuzd;
   2. birbaşa işəmuzd
   3. dolayı işəmuzd;
   4. mütərəqqi işəmuzd;
   5. mükafatlı işəmuzd.
2. Müəssisədə əsas fəhlələrin sayı necə müəyyən edilir?
   1. istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumunun işçinin faydalı iş vaxtı fonduna nisbəti kimi
   2. işçinin faydalı iş vaxtı fondunun istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumuna nisbəti kimi
   3. istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun fərqi kimi
   4. istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun cəmi kimi
   5. istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun hasili kimi
3. Müəssisə işçiləri işləyirlər ki:
   1. əmək haqqı yüksəldilsin;
   2. əmək məhsuldarlığı artsın;
   3. rentabellik yüksəlsin;
   4. istehsal xərcləri azaldılsın;
   5. kreditlərə görə faizlər aşağı salınsın;
4. Əmək məhsuldarlığının ölçülmə üsulları hansıdır?
   1. məhsul vahidi istehsalına sərf olunan iş vaxtı və vaxt vahidi ərzində məhsul istehsalının həcmi;
   2. məhsul vahidi istehsalına sərf olunan fərdi və ictimai əmək;
   3. məhsul vahidinə düşən əmək haqının kəmiyyəti və əmək haqqı vahidinə düşən məhsulun həcmi;
   4. məhsul vahidi istehsalına sərf olunan iş vaxtı və vaxt vahidinə düşən əsas fondların dəyəri;
   5. hər bir işçinin əmək haqqı və məhsul vahidinə düşən əmək haqqı.
5. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri hansılardır?
   1. maddi-texniki, sosial, iqtisadi və təşkilati;
   2. intensiv, ekstensiv, dəyişən, qarışıq;
   3. analitik, statistik, eksperimental, qarışıq;
   4. fəhlələrin iş vaxtının artırılması, növbələrin fasiləsizliyi və istirahət müddətinin qısaldılması;
   5. müəssisədə inzibati idarə heyyətinin sayının artırılması, fəhlələr arasında rəqabət, əmək haqqının artırılması;
6. Vaxt norması nədir?
   1. məhsul (iş) vahidi istehsalın sərf olunan iş vaxtının elmi əsaslandırılmış, planlaşdırılmış həcmi;
   2. vaxt vahidində müvafiq ixtisaslı bir fəhlənin (icraçının), yaxud bir neçə icraçının müəyyən şəraitdə istehsal etməli olduğu məhsulun (işin) miqdarıdır;
   3. növbə ərzində bir aqreqata xidmət etmək üçün lazım olan fəhlələrin maksimum sayı və yaxud müəyyən təşkilati-texniki şəraitdə bir işçinin xidmət etdiyi mexanizmləri, cihazların və digər avadanlıqların miqdarıdır;
   4. verilən işin həcmini yerinə yetirmək üçün işə çıxan fəhlələrin zəruri miqdarının müəyyən edilməsidir;
   5. əsas işin yerinə yetirilməsində fəhlənin köməkçi xarakter daşıyan işlərə sərf etdiyi vaxta deyilir;
7. Aşağıdakı ünsürlərdən hansı vaxt normasına aid deyil?
   1. mənzuniyyət vaxtı;
   2. əsas vaxt;
   3. iş yerinə xidmət vaxtı;
   4. köməkçi vaxt;
   5. hazırlıq-tamamlama vaxtı;
8. Hansı xərclər şərti sabit xərclərə aiddir?
   1. əsas fondların amortizasiyası xərcləri
   2. əsas istehsal fəhlələrin əmək haqqı
   3. texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq xərcləri
   4. satın alınmış dəstləşdirici məmulatlar və yarımfabrikatların alınması xərcləri
   5. əsas xammal və materiala xərclər
9. Müəssisədə kadrların idarə olunmasına aid deyil:
   1. əməyin fondla silahlanma səviyyəsinin artırılması;
   2. kadrlara tələbatın planlaşdırılması;
   3. kadrların seçilməsi;
   4. əmək haqqının və güzəştlərin müəyyən olunması;
   5. əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.
10. Müəssisədə əməyin normalaşdırılması nəyi təmin etmir?
    1. əməyin nəticələrini qiymətləndirməyi;
    2. peşə və ixtisas üzrə işçilərin zəruri sayını hesablamağı;
    3. əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi tapşırığını əsaslandırmağı;
    4. istehsal olunan detal, qovşaq və məmulatın plan əməktutumunu müəyyən etməyi;
    5. istehsal olunan məhsulların satış imkanlarını müəyyən etməyi.
11. İstehsalın əsas fondları nədir?
    1. istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən istehsal fondlarıdır
    2. öz formasını istehsal prosesində dəyişəcək hazır məhsula çevrilən material qiymətliləridir.
    3. istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə bir il ərzində tamamilə keçirən əmək vasitələri və predmetləridir
    4. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
    5. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
12. İstehsalın əsas fondlarının tərkibinə nələr daxildir?
    1. bina və nəqliyyat vasitələri
    2. qurğu və materiallar
    3. nəqliyyat vasitələri və istehsal tullantıları
    4. binalar və yanacaq ehtiyyatları
    5. ötürücü mexanizmlər və tara materialları
13. İstehsalın əsas fondlarının quruluşu necə hesablanır?
    1. ünsürlərdən hər birinin ümumi dəyərdəki xüsusi çəkisi
    2. aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti
    3. binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti
    4. texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti
    5. əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xüsusi çəkisi
14. Aşağıda göstərilən istehsal vasitələrindən hansı əsas fond deyil?
    1. məmulat
    2. bina
    3. dəzgah
    4. qurğu
    5. nəqliyyat vasitəsi
15. Əsas fondların qiymətləndirmə üsulları hansılardır?
    1. ilkin və bərpa dəyərinə görə
    2. ilkin dəyərinə və təzələnmə əmsalına görə
    3. qalıq və satış dəyərinə görə
    4. köhnəlmə və amortizasiya dəyərinə görə
    5. işləmə müddəti və satış dəyərinə görə
16. Əsas fondların aşınma növləri hansılardır?
    1. fiziki, mənəvi, sosial, iqtisadi
    2. fiziki, texniki, mənəvi, sosial
    3. texniki, texnoloji, fiziki, mənəvi
    4. mənəvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi
    5. texniki , mənəvi, sosial, siyasi
17. Əsas fondların amortizasiyası nədir?
    1. aşınma ilə əlaqədar, əsas fondun dəyərindən yaradılan məhsulun üzərinə keçən dəyər
    2. əsas fondların dəyərindəki artım
    3. mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəri
    4. əsas fondların yeniləri ilə əvəz olunma faizi
    5. əsas fondların satışından gələn gəlirdir
18. Müəssisədə əsas fondların təmiri hansı mənbədən maliyyələşdirilir?
    1. təmir fondundan
    2. amortizasiya fondundan;
    3. nizamnamə fondundan;
    4. ehtiyat fondundan;
    5. istehsalın inkişafı fondundan;
19. Binalar, qurğular və tikililər üçün amortizasiya norması nə qədərdir.
    1. 7 faizədək
    2. 25 faizədək
    3. 20 faizədək
    4. 10 faizədək
    5. 15 faizədək
20. İnsan orqanizminə təsir edən əsas fondların köhnəlmə növü hansıdır?
    1. sosial
    2. fiziki
    3. iqtisadi
    4. ictimai
    5. mənəvi
21. Əsas fondların istifadə müddəti bilinməyən qeyri-maddi ünsürləri üçün amortizasiya norması nə qədərdir?
    1. 10 faizədək
    2. 25 faizədək
    3. 20 faizədək
    4. 7 faizədək
    5. 15 faizədək
22. Maşın və avadanlıqlar üçün amortizasiya norması nə qədərdir?
    1. 25 faizədək
    2. 20 faizədək
    3. 7 faizədək
    4. 10 faizədək
    5. 15 faizədək
23. Əsas fondlardan istifadənin ümumi və xüsusi göstəriciləri hansılardır?
    1. fondverimi və növbəlilik əmsalı
    2. əsas fondların dəyərinin artım tempi və köhnəlmə müddəti
    3. iqtisadi və sosial
    4. fondverimi və köhnəlmə müddəti
    5. fondtutumu və təzələnmə əmsalı
24. Fondverimi göstəricisi necə hesablanır?
    1. il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsində həcminin əsas fondların orta illik dəyərinə nisbəti kimi;
    2. il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsində həcminin əsas fondların dəyərinə nisbəti kimi;
    3. il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların qalıq dəyərinə nisbəti kimi;
    4. il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların bərpa dəyərinə nisbəti kimi;
    5. əsas fondların orta illik dəyərinin il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminə nisbəti kimi;
25. Müəssisənin əsas fondlarının strukturuna hansı amil təsir göstərmir?
    1. kadrların idarə edilməsinin təkmiləşdirilməsi
    2. elmi-texniki tərəqqi
    3. istehsal edilən məhsulun mürəkkəblik dərəcəsi
    4. istehsalın təmərküzləєmə səviyyəsi
    5. istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsi
26. Müəssisədə istehsal əsas fondlarının qiymətləndirilməsinin natural göstəricilərindən hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?
    1. əsas fondların texniki tərkibini və istehsal gücünü müəyyən etmək
    2. istehsal gücündən istifadəni yüksəltməyə dair tapşırıqları və fondtutumunu müəyyən etmək
    3. kadrlara olan tələbatı və istehsal gücünü müəyyən etmək
    4. əsas fondların texniki tərkibini və amortizasiya ayırmalarını müəyyən etmək
    5. avadanlıq balansı tərtib etmək və fondverimini müəyyən etmək
27. Müəssisənin dövriyyə fondları nədir?
28. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
29. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
30. istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq, dəyərini itirən fondlardır
31. öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondlar
32. istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən istehsal fondlarıdır
33. Dövriyyə fondlarının tərkib ünsürləri hansılardır?
    1. istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal və gələcək dövrün xərcləri
    2. tədavül fondları, gələcək dövrün xərcləri və pul vəsaitləri
    3. yanacaq, təmir ehtiyatları və hazır məhsul
    4. pul vəsaitləri, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, debitor borcları
    5. gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondları, pul vəsaitləri
34. Dövriyyə vəsaitlərinə nələr aiddir?
    1. dövriyyə fondları və tədavül fondları
    2. istehsal ehtiyyatları və qurğuları
    3. dövrüyyə fondları və əsas fondlar
    4. gələcək dövrün xərcləri və ötürücü qurğular
    5. pul vəsaitləri və çoxillik əkmələr
35. Müəssisədə materiallardan ehtiyat növləri hansılardır?
    1. cari, hazırlıq, sığorta, mövsümü
    2. cari, mövsümü, müddətli, hazırlıq
    3. uzun müddətli, qısamüddətli, cari, hazırlıq
    4. cari, istehsal, satış, sığorta
    5. istehsal, satış, xidmət, cari
36. Məsrəf normasına daxil olmayan nədir?
    1. təchizat itkiləri
    2. texnoloji tullantılar
    3. texnoloji itkilər
    4. xalis məsrəf
    5. texniki-təşkilati itkilər
37. Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir:
    1. pul vəsaitləri
    2. istehsal ehtiyatları;
    3. bitməmiş ehtiyatlar;
    4. gələcək dövrün xərcləri;
    5. hazır məhsul;
38. Material məsrəf normasının tərkibinə nələr daxildir?
    1. təşkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf, texnoloji tullantılar və itkilər
    2. dəstləşdirici məmulatlar, texnoloji tullantılar və itkilər, təşkilati-texniki tullantı və itkilər
    3. xammal və yanacaq, material və dəstləşdirici məmulatlar, xalis (faydalı) məsrəf
    4. xammal, təşkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf
    5. xalis (faydalı) məsrəf, xammal, material və dəstləşdirici məmulatlar
39. Məsrəf normaları tətbiq miqyasına görə necə qruplaşdırılır?
    1. fərdi və qrup normaları
    2. fərdi və kütləvi normalar
    3. müfəssəl və fərdi normalar
    4. kütləvi və iriləşdirilmiş normalar e)perspektiv və müfəssəl normalar
40. Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı necə hesablanır?
    1. topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminin dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi
    2. dövrüyyə fondlarının həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi
    3. topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi
    4. dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminə nisbəti kimi
    5. dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının dövriyyə fondlarının həcminə nisbəti kimi
41. Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin hansından aslıdır?
    1. istehsal tsiklinin uzunluğundan, məhsulun maya dəyərindən və istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən.
    2. istehsal tsiklinin uzunluğundan, əsas fondların yeniləşmə əmsalından və məhsulun maya dəyərindən
    3. istehsal olunan məhsulun həcmi və tərkibindən, reallaşdırılmış məhsulun həcmindən;
    4. istehsal olunan məhsulun həcmi, işçilərin sayı və istehsal tsiklinin uzunluğundan;
    5. istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən, məhsulun maya dəyərindən və əməyin təşkilindən;
42. Aşağıdakılardan amillərdən hansı dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinə təsir göstərir?
    1. istehsal tsiklinin uzunluğu
    2. işçilərin sayı
    3. əsas fondların orta illik dəyəri
    4. mənfəətin həcimi
    5. işçilərin axını
43. Dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu göstəricisi necə hesablanır?
    1. dövrdəki günlərin sayının dövretmə əmsalına nisbəti kimi;
    2. topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminin dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi;
    3. dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminə nisbəti kimi
    4. dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinin dövrdəki günlərin sayına nisbəti kimi;
    5. istehsal edilmiş məhsulun həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi.
44. Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin hansından aslı deyil?
    1. reallaşdırılmış məhsulun həcmindən;
    2. istehsal tsiklinin uzunluğundan;
    3. istehsal olunan məhsulun həcmindən;
    4. istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən;
    5. məhsulun maya dəyərindən
45. Məhsulun maya dəyəri:
    1. məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuş material və əmək haqqı xərclərinin, əsas fondlardan amortizasiya ayırmalarının və s. xərclərin məcmusunu əks etdirir;
    2. məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların orta illik dəyərini əks etdirir;
    3. məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların və dövriyyə vəsaitlərinin dəyər ifadəsində məcmusunu əks etdirir;
    4. məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuş xammal, yanacaq, enerji, materiala çəkilən xərclərin və əsas fondlardan amortizasiya ayırmalarının məcmusunu əks etdirir;
    5. rəqiblərlə qiymət mübarizəsində müəssisənin məhsula qoya biləcəyi ən optimal qiymətdir.
46. İstehsal məsrəfləri iqtisadi elementlər üzrə necə qruplaşdırılır?
    1. material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların amortizasiyası və sair xərclər;
    2. xammal, material, enerji, gələcək dövrün xərcləri, reklam xərcləri, zavoddaxili və zavoddan kənar nəqliyyat, su, qaz, cərimə və vergi və sair xərclər;
    3. material xərcləri (geri qaytarınlan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), amortizasiya ayırmaları, fəhlələrin əsas və əlavə əmək haqqı, fəhlələrin əlavə əmək haqqı, sosial ehtiyaclara ayırmalar və sair xərclər
    4. xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq və enerji, istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqı, istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri;
    5. material, amortizasiya ayırmaları, nəqliyyat, satış və satışdan sonrakı servis xərcləri.
47. Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə təsnifləşdirilməsi nəyə xidmət edir?
    1. konkret məhsul vahidinin maya dəyərini müəyyən etməyə
    2. əmətəlik məhsulun maya dəyərini müəyyən etməyə
    3. əmək haqqı xərclərini müəyyən etməyə
    4. ümumi məhsulun maya dəyərini müəyyən etməyə e)amortizasiya ayırmalarını müəyyən etməyə
48. Kompleks xərclərə hansı xərclər aiddir?
    1. ümumi sex xərcləri xərcləri
    2. texnoloji məqsədlər üçün yanacağa çəkilən xərclər
    3. texnoloji avadanlıqların amortizasiyası
    4. əsas sexdə işləyən əsas fəhlənin əmək haqqı
    5. xammal və əsas materiallara xərclər
49. Məhsulun sex maya dəyərinə daxil edilməyən xərc növü hansıdır?
    1. inzibati idarə işçilərinin əmək haqqı
    2. əsas və köməkçi materiallar
    3. əsas fəhlələrin əmək haqqı
    4. texnoloji avadanlıqların saxlanılmasına və istismarına çəkilən xərclər
    5. köməkçi fəhlələrin əmək haqqı
50. Maya dəyəri hansı göctəricinin hesablanmasında baza rolu oynaya bilmir?
51. əmək məhsuldarlığının;
52. mənfəətin;
53. məhsul vahidi rentabelliyinin;
54. qiymətin müəyyən edilməsində;
55. xalis mənfəətin
56. Məhsul vahidinin kalkulyasiyasının xərc maddələri hansılardır?
    1. xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq və enerji, istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqı, istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri.
    2. material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların amortizasiyası və sair xərclər;
    3. xammal və əsas materiallar, yanacaq, nəqliyyat xərcləri, amortizasiya ayırmaları, sex və ümumzavod xərcləri;
    4. qeyri-istehsal xərcləri, sex xərcləri, idarəetmə xərcləri, sosial sığortaya ayırmalar, nəqliyyat və rabitə xərcləri;
    5. icarə, nəqliyyat, rabitə, reklam, texniki və texnoloji xərclər, sair istehsal və qeyri- istehsal xərcləri;
57. Aşağıdakılardan hansı xərc maddəsi sex maya dəyərinin tərkibinə aid deyil?
    1. inzibati idarə işçilərinin əmək haqqı
    2. xammal, material, yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatlara sərf edilən xərclər
    3. istehsal fəhlələrinin əmək haqqı
    4. texnoloji avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmaları
    5. ümumi sex xərcləri
58. Məhsulun tam maya dəyərinin müəyyən olunması aşağıdakı hansı məsələlənin həlli üçün zəruri deyil:
    1. müəssisədə əmək məhsuldarlığını və fondverimini hesablamaq;
    2. marketinq tədqiqatları və bunun əsasında ən az xərсlə yeni məhsul istehsalına başlamaq haqqında qərarın qəbulu;
    3. məhsulun maya dəyərinə ayrı-ayrı xərc maddələrinin təsirini müəyyən etmək;
    4. qiymətin əmələgəlməsi;
    5. işin maliyyə nəticələrini, uyğun olaraq vergini və mənfəəti düzgün müəyyən etmək.
59. Aşağıdakılardan hansı müəssisədə maya dəyərinin idarəedilməsi prosesinə aid olunmur?
    1. məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
    2. maya dəyərinin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması;
    3. maya dəyərinin aşağı salınması yollarının müəyyən olunması;
    4. məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası;
    5. məhsulun maya dəyərinin təhlili.
60. Məhsulun əməktutumluğu nədir?
    1. məhsulun maya dəyərində əmək haqqı xərclərinin nisbətən böyük xüsusi çəkiyə malik olduğunu göstərir;
    2. məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən əməyin (adam-saatların) miqdarını göstərir;
    3. məhsulun əməktutumunu göstərir;
    4. müəssisədə məhsul istehsalında iştirak edən işçilərin sayını göstərir;
    5. işçilərin əmək haqqının azalması hesabına məhsulun maya dəyərinin azalmasını göstərir.
61. Məhsulun fondtutumluğu nədir?
    1. məhsulun maya dəyərində amortizasiya ayırmalarının nisbətən böyük xüsusi çəkiyə malik olduğunu göstərir.
    2. məhsul vahidinə düşən istehsal fondlarının dəyərini göstərir;
    3. əsas fondların orta illik dəyərinin məhsulun maya dəyərinə nisbətini göstərir;
    4. istehsal edilmiş məhsulun 1 manatına düşən əsas fondların orta illik dəyərini göstərir;
    5. əsas fondların 1 manatına orta illik dəyərini istehsal edilmiş məhsulun 1 manatına düşən istehsal edilmiş məhsulun həcmini göstərir;
62. Məhsulun materialtutumluğu nədir?
    1. məhsulun maya dəyərində material xərclərinin nisbətən böyük xüsusi çəkiyə malik olduğunu göstərir.
    2. məhsul vahidinin istehsalına nə qədər material işlədildiyini göstərir;
    3. müəssisə anbarının nə qədər material tutumu olduğunu göstərir;
    4. müəssisədə anbarların hazır məhsultutma qabiliyyətidir;
    5. məhsul vahidinə iєlədilən material həcmindən tullantı həcmini çıxdıqdan sonra qalan hissədir;

1. Aşağıdakılardan hansı xərc maddəsi istehsal maya dəyərinin tərkibinə aid deyil?
   1. məhsulun satışı ilə əlaqədar xərclər
   2. əsas xammal və materiallara sərf edilən xərclər;
   3. istehsal fəhlələrinin əmək haqqı;
   4. texnoloji avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmaları;
   5. ümumi sex xərcləri;
2. Müəssisənin idarə edilməsi xərcləri hansı növ xərc maddəsinə daxildir?
3. ümumzavod xərclərinə;
4. texnoloji maya dəyərinə;
5. sex maya dəyərinə;
6. ümumi sex xərclərinə;
7. istehsaldankənar xərclərə.

118.İqtisadi səmərə nədir?

1. Ölkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən dövr ərzində fəaliyyətindən alınan mütləq ölçüdə iqtisadi nəticə.
2. Ölkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən dövr ərzində fəaliyyətə cəlb edilən resursların dəyər ifadəsində cəmi.
3. Ölkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən dövr əzində fəaliyyəti ilə əlaqədar çəkilən xərclərin mütləq ölçüdə cəmi.
4. Ölkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən dövr əzində fəaliyyətindən alınan nisbi ölçüdə iqtisadi nəticə
5. Ölkə iqtisadiyyatının hər bir sahəsində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə il

ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlərin sayı.

1. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri “səmərə” göstəricisinə xasdır?
   1. mütləq göstəricidir.
   2. nisbi göstəricidir.
   3. müqayisəli göstəricidir.
   4. faiz göstəricisidir.
   5. xərc göstəricisidir.
2. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri “səmərəlilik” göstəricisinə xasdır?
   1. nisbi göstəricidir.
   2. mütləq göstəricidir.
   3. həcm göstəricisidir.
   4. ölçüyə gəlməyən göstəricidir.
   5. xərc göstəricisidir.
3. Səmərəlilik göstəricisi hansıdır?
   1. səmərə ilə onun əldə edilməsinə çəkilən xərclərin kəmiyyət nisbəti.
   2. səmərə.
   3. milli gəlir.
   4. istehsala sərf olunan məsrəflər.
   5. ümumi milli məhsul.
4. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?
   1. İctimai istehsalın səmərəlilik meyarı və ümumiləşdirirci (meyar) göstəricisi arasında heç bir əlaqə və bağlılıq yoxdur.
   2. İctimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyini düzgün qiymətləndirmək üçün onun meyarı və göstəriciləri elmi-nəzəri və metodoloji cəhətdən dəqiq əsaslandırılmalıdır.
   3. Hər hansı bir sosial-iqtisadi prosesin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətlərini özündə tam və dəqiqliklə əks etdirən meyar və göstəricilər olmadan həmin prosesin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi mümkün deyildir.
   4. Səmərəlilik göstəricisi–səmərə ilə xərclərin kəmiyyət nisbəti, ictimai istehsalın səmərəliliyinin keyfiyyət səciyyəsidir.
   5. Səmərə öz-özlüyündə ictimai istehsalın səmərəliliyi haqqında təsəvvür yarada bilmir, çünki mütləq rəqəmdir, onu yaradan xərclərlə əlaqəsizdir.

1. Səmərəlilik meyarı nədir?
   1. İstehsal fəaliyyətinin son nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkilmiş xərclərin gətirdiyi səmərədir.
   2. İstehsal fəaliyyətinin aralıq nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkilmiş xərclərin kəmiyyətidir.
   3. İstehsal fəaliyyətinin nəticəsi olaraq istehsal edilmiş məhsulun ümumi həcminin dəyər ifadəsidir.
   4. İstehsal fəaliyyətində istifadə edilən bütün resursların istehlak həcmidir.
   5. İstehsal fəaliyyəti zamanı məhsul istehsalına çəkilmiş xərclərin faydalı hissəsidir.
2. İctimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyarı aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
   1. il ərzində yaradılmış milli gəlir.
   2. milli sərvət.
   3. il ərzində yaradılmış ümumi milli məhsul.
   4. il ərzində yaradılmış xalis milli məhsul.
   5. il ərzində yaradılmış ümumi daxili məhsul.
3. Müəssisə səviyyəsində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyarı aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
   1. mənfəət
   2. ümumi gəlir
   3. istehsal olunan məhsulun dəyər ifadəsində həcmi
   4. əmtəəlik məhsul
   5. istehsal xərcləri
4. Nisbi (müqayisəli) səmərəlilik nədir?
   1. variantlar üzrə cari xərclərin fərqinin əsaslı vəsait qoyuluşlarının fərqinə nisbətidir
   2. səmərənin əsaslı vəsait qoyuluşunun məbləğinə nisbətidir
   3. səmərəliliyin orta göstəricisidir.
   4. istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadə göstəricisidir.
   5. əsaslı vəsait qoyuluşu həcminin səmərəyə nisbətidir
5. Hər hansı təşkilati-texniki tədbirin həyata keçirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi necə müəyyən olunur?
   1. müəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərənin onun istehsalına sərf edilmiş canlı və maddiləşmiş əməyin kəmiyyətinə nisbəti kimi.
   2. müəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərənin onun istehsalına sərf edilmiş canlı və maddiləşmiş əməyin kəmiyyətinə hasili kimi.
   3. müəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərə ilə onun istehsalına sərf edilmiş canlı və maddiləşmiş əməyin kəmiyyəti ilə cəmlənməsi kimi
   4. müəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərədən onun istehsalına sərf edilmiş bütün xərclərin kəmiyyətinin çıxılması kimi.
   5. müəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərənin onun istehsalına sərf edilmiş yalnız canlı əməyin kəmiyyətinə nisbəti kimi.
6. Mütləq səmərəlilik nədir?
   1. səmərənin əsaslı vəsait qoyuluşunun həcminə nisbətidir.
   2. əldə olunan səmərənin kəmiyyətcə miqdarıdır.
   3. əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi məbləğidir.
   4. əldə olunmuş səmərərnin keyiyyətini xarakterizə edir.
   5. əsaslı vəsait qoyuluşunun mənfəətə nisbətidir.
7. Müqayisəli (nisbi) səmərəlilik göstəricisi nə üçün hesablanır?
   1. layihə variantlarından ən sərfəlisinin seçilməsi məqsədilə hesablanılır və tətbiq edilir.
   2. layihə variantları üzrə ayrı-ayrılıqda gözlənilən gəlirlərin hesablanması üçün tətbiq edilir.
   3. layihə variantları üzrə sərf ediləcək investisiyanın həcmini hesablamaq üçün tətbiq edilir.
   4. layihə variantları üzrə gözlənilən məsrəflərin müqayisəsi üçün tətbiq edilir. e)müəssisənin mənfəətini hesablamaq üçün tətbiq edilir.
8. Müəssisələrdə əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəlilik göstəricisi kimi istifadə edilən rentabellik göstəricisi necə hesablanır?
   1. illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsaslı vəsait qoyuluşuna nisbəti kimi.
   2. illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsaslı vəsait qoyuluşuna hasili kimi.
   3. illik mənfəətin bu mənfəəti təmin edən ümumi xərclərə nisbəti kimi.
   4. illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsas fondlara nisbəti kimi.
   5. illik mənfəətin müəssisənin əsas və normalaşdırılan dövriyyə fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi.
9. Müəssisədə investisiya layihəsinin qəbul edilməsi üçün inteqral səmərəlilik göstəricisi:
   1. müsbət kəmiyyət olmalıdır.
   2. sıfra (0) bərabər olmalıdır.
   3. mənfi kəmiyyət olmalıdır.
   4. mənfəətə bərabər olmalıdır. e)xərclərdən çox olmalıdır.
10. Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillərindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilərdir?
    1. əmək məhsuldarlığı, fondverimi, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı.
    2. ümumi milli məhsul, ümumi rentabellik, məhsul vahidinin maya dəyəri.
    3. əmək haqqının səviyyəsi, mənfəət.
    4. ümumi daxili məhsul, ümumi gəlir.
    5. əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi, əmtəəlik məhsul.
11. Əmək məhsuldarlığı hansı istehsal amilindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edir?
    1. əmək (iş qüvvəsi)
    2. torpaq
    3. kapital
    4. sahibkarlıq qabiliyyəti
    5. xammal
12. Materialtutumu göstəricisi aşağıdakı resurslardan hansılarının istifadəsinin səmərəliliyini xarakterizə edir?
    1. xammal və material resurslarının.
    2. informasiya resurslarının;
    3. əsas və tədavül fondlarının.
    4. əmək resurslarının;
    5. maliyyə resurslarının;
13. Əməyin səmərəlilik dərəcəsini hesablamaq üçün aşağıda verilənlərdən hansından istifadə edilir?
    1. vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun həcmi
    2. vaxt vahidi ərzində sərf edilən elektrik enerjisi
    3. vaxt vahidi ərzində sərf edilən materialların həcmi
    4. məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən xərclər
    5. investisiya qoyuluşunun rentabelliyi
14. Aşağıdakılardan hansı istehsalın səmərəliliyini xarakterizə etmir?
    1. işçilərin sayının artması
    2. vaxt vahidi ərzində istehsal olunan məhsulun kəmiyyətcə çoxaldılması
    3. məhsul vahidi istehsalına sərf olunan vaxtın azaldılması
    4. məhsul vahidinin maya dəyərinin azaldılması
    5. material məsrəflərinə qənaət eilməsi
15. Maddi-texniki təminat nədir?
16. müəssisədə istehsalın material resurslar və texniki vasitələrlə təmin edilməsi prosesidir;
17. müəssisəni zəruri həcmdə maliyyə resursları ilə təmin edilməsi prosesidir;
18. müəssisədə istehsalın yüksək ixtisaslı karlarla təmin edilməsi prosesidir;
19. müəssisədə innovasiya prosesinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi prosesidir;
20. müəssisədə investisiya fəaliyyətinin tələb olunan həcmdə maliyyələşməsinin təmin edilməsi prosesidir
21. Aşağıdakılardan hansı maddi-texniki təminatın əsas vəzifələrinə aid deyil?
    1. müəssisənin əmək resurslarına olan təlabatının təmin edilməsi;
    2. material resurslarını ən səmərəli yolla əldə etmək, istehsalı xammal və materiallarla birqərarda, tam və vaxtında təmin etmək;
    3. məhsulgöndərənlərlə səmərəli təsərrüfat əlaqələrini qurmaq;
    4. maddi-texniki təminat planlarını tərtib etmək;
    5. maddi-texniki təminat xidmətinin strukturunu təkmilləşdirmək;
22. Aşağıdakılardan hansı maddi-texniki təminatın əsas funksiyalarına aid deyil?
    1. müəssisənin idarəetmə aparatının işini təkmilləşdirmək;
    2. material resurslarının müəssisəyə gətirilməsi, qəbulu və qorunub saxlanılması işləri üzrə nəzarətin təşkil edilməsi;
    3. səmərəli təminat formasının seçilməsi və onun iqtisadi cəhətdən

əsaslandırılması;

* 1. material resurslarına sifarişləri yoxlamaq üçün ümumiləşdirici hesablamaların aparılması və yekun sifarişlərin tərtibi;
  2. istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xammal və materiallara tələbatın – sifarişlərin müəyyən edilməsi;

1. Müəssisənin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır?
   1. əməyin stimullaşdırılmasına ehtiyac yarandıqda;
   2. avadanlıqlar fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəldikdə;
   3. müəssisənin buraxdığı məhsulun komplektləşdirilməsi (dəstləşdirilməsi) zəruriliyi yarandıqda
   4. avadanlıqlar mənəvi cəhətdən köhnəldikdə;
   5. müəssisənin istehsal gücünü artırmaq zərurəti yarandıqda.
2. Müəssisənin maddi-texniki təminatının mərhələlərinə aid deyil:
   1. məhsulun satış strategiyasının müəyyən olunması.
   2. sifarişlər zənbilinə (istehsal proqramına) və məsrəf normalarına görə material resurslarına tələbatın müəyyən edilməsi;
   3. təfsilləşdirmə (spesifikasiya) sənədinin tərtibi, zəruri materialların texniki xarakteristikasının hərtərəfli müəyyən olunması;
   4. potensial məhsul göndərənlərin siyahısının işlənib hazırlanması;
   5. seçilmiş məhsulgöndərənlə (və ya vasitəçi ilə) danışıqların aparılması və kontraktın bağlanması;
3. Aşağıdakılardan hansı müəssisədə marketinq fəaliyyətinin metodlarına daxil deyil?
   1. daxili mühitin təhlili; b)istehlakçıların (alıcıların) təhlili;
4. bazarda məhsulun hərəkətinin və satışın planlaşdırılması;
5. qiymət siyasətinin işlənib hazırlanması;
6. xarici mühitin təhlili.
7. Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil?
8. məhsul göndərənlərlə hesablaşmaların səmərəli təşkili
9. istehsalın optimal strukturunun müəyyən edilməsi;
10. məhsul çeşidinin planlaşdırılması;
11. satışdan sonrakı xidmətin təşkili;
12. yeni istehlakçıların tapılması və seçilməsi.
13. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin marketinq fəaliyyətinə aid deyil?
    1. işçilərin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün tədbirlərin işlənib hazırlanması;
    2. müəssisələrin istehsal həcminin (təklifinin) bazarın mövcud potensial tələblərinə uyğunlaşdırıla bilmə imkanlarının araşdırılması;
    3. müəssisənin istehsal etdiyi məhsula tələbatın, başqa sözlə, məhsul bazarının yaradılmasına və formalaşdırılmasına fəal təsir göstərilməsi
    4. müəssisədə məhsulların reallaşdırılması şəraitinə, tələbatın dəyişməsinə və s. bu kimi məsələlərə çevik münasibətlərin göstərilməsinə nəzarət edilməsi;
    5. bazarda məhsullara olan potensial tələbatın və ehtiyacların həcminin, onun dinamikasının, şəraitinin, hadisələrin real gedişinin və onun inkişaf perspektivlərinin dəqiq nəzərə alınması.
14. Aşağıdakı əlamətlərin hansından bazar seqmentinin öyrənilməsində istifadə olunmur?
    1. təşkilati əlamətlər;
    2. coğrafi əlamətlər;
    3. demoqrafik əlamətlər;
    4. psixoqrafik əlamətlər;
    5. məhsula ehtiyac əlamətlər.
15. Aşağıdakı əlamətlərin hansından bazar seqmentinin öyrənilməsində istifadə olunur?
    1. psixoqrafik əlamətlər
    2. texnoloji əlamətlər;
    3. texniki əlamətlər;
    4. təşkilati əlamətlər;
    5. iqtisadi əlamətlər;
16. Marketinq nədir?
    1. bazarın kompleks təhlili və proqnozlaşdırılması prosesidir;
    2. müəssisənin istehsal fəaliyyətinini səmərəli maliyyələşdirilməsi mexanizmidir; b)müəssisənin xammal və materiallarla təminatı prosesidir;
17. bazarda məhsulun satışı ilə əlaqədar kontraktların bağlanması prosesidir; e)idarəetmənin metodlarından biridir.
18. Müəssisənin marketinq sistemi aşağıdakı məsələlərin həllində iştirak etmir:
    1. plan üzrə işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan işçilərə təlabatın hesablanmasında
    2. məhsul (xidmət) çeşidi və qiymətinin planlaşdırılmasında;
    3. bazarın kompleks öyrənilməsində (tədqiqində);
    4. potensial (real) tələbatın və ödənilməyən ehtiyacların müəyyən edilməsində;
    5. bazarda mövcud olan tələbatın mümkün qədər çox ödənilməsinə nail olmaq məqsədilə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasında.
19. Aşağıdakılardan hansı marketinqin idarə edilməsi prosesinə aid deyil?
    1. materiallara təlabatın hesablanması
    2. bazar imkanlarının təhlili;
    3. məqsədli bazarın seçilməsi;
    4. marketinq kompleksinin işlənib hazırlanması;
    5. marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi.
20. Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına aiddir?
    1. əmtəələrin satış bazarlarının müəyyənləşdirilməsi
    2. avadanlıqlara təlabatın müəyyən edilməsi;
    3. işçilərin sayının planlaşdırılması;
    4. xammala təlabatın müəyyən edilməsi;
    5. əmək məhsuldarlığının artırılması yollarının müəyyən edilməsi.
21. Aşağıdakı prinsiplərin hansından marketinq şöbəsi yaradılarkən istifadə edilmir?
22. ahəngdarlıq prinsipi üzrə təşkil;
23. əmtəə-bazar prinsipi üzrə təşkil;
24. bazar prinsipi üzrə təşkil;
25. əmtəə istehsalı prinsipi üzrə təşkil;
26. funksional prinsip üzrə təşkil.
27. Marketinq şöbəsi yaradılarkən aşağıdakı prinsiplərin hansından istifadə olunur?
    1. coğrafi prinsip;
    2. sosial prinsip;
    3. təklif prinsipi;
    4. stimullaşdırıcı prinsip;
    5. təşkilati prinsip.
28. Aşağıdakılardan hansı satışın planlaşdırılmasına aid edilmir?
29. mənfəətin bölgüsü;
30. məqsədlərin müəyyən olunması;
31. konyunktura və tələb üzrə proqnozların hazırlanması;
32. məhsulların reallaşdırılması proqnozlarının işlənməsi;
33. satışın idarəedilməsi üzrə xərclər smetasının tərtibi.
34. Aşağıdakılardan hansı satışın təşkilinə aid edilmir?
    1. iş qüvvəsi və istehsal vasitələrinin məkan baxımından düzgün

əlaqələndirilməsinin təşkili;

* 1. tələbin stimullaşdırılmasının və reklam fəaliyyətinin təşkili;
  2. ticarət kommunikasiyalarının, hüquqi və iddia iєlərinin təşkili;
  3. informasiya-dispetçer xidmətinin hesabatlarının hazırlanmasının təşkili;
  4. əmtəənin hərəkəti texnologiyası;

1. İstehsalın ictimai təşkili formaları hansılardır?
   1. istehsalın təmərküzləşdirilməsi, ixtisaslaşdırılması, kooperativləşdirilməsi və kombinələşdirilməsi;
   2. fərdi, seriyalı və kütləvi istehsal;
   3. istehsalın elektrikləşdirilməsi, mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və kimyalaşdırılması;
   4. istehsalın mexanikləşdirilməsi, kompleks mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və kompleks avtomatlaşdırılması;
   5. istehsalın təmərküzləşdirilməsi, ixtisaslaşdırılması, mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması.
2. İstehsalın təmərküzləşməsi nədir?
   1. sahədə məhsul istehsalı üzrə iri müəssisələrin xüsusi çəkilərinin mütəmadi artması
   2. bütün sənaye müəssisələrinin birliyi
   3. istehsal həcminin kiçik müəssisələrdə həyata keçməsi prosesinin genişlənməsi
   4. yerli müəssisələr tərəfindən sənaye istehsalının getdikcə artması
   5. sənaye sahəsində kiçik müəssisələrin tamamilə iflası
3. İstehsalın təmərküzləşməsi aşağıdakılardan hansı biri ilə xarakterizə olunur?
   1. müəssisələrin iriləşməsi;
   2. müəssisədə işçilərinin sayının azalması;
   3. müəssisənin ölçülərinin kiçilməsi;
   4. texnoloji cəhətdən müxtəlif istehsalların bir müəssisədə uzlaşdırılması
   5. əmək bölgüsünün dərinləşməsi.
4. Nisbi təmərküzləşdirmə nədir?
   1. sahənin ümumi istehsalında iri müəssisələrin payının artmasıdır
   2. sahəyə daxil olan müəssisələrin ölçülərinin artmasıdır
   3. sahəyə daxil olan müəssisələrin əsas fondlarının dəyərinin artmasıdır
   4. sahəyə daxil olan müəssisələrin işçilərinin sayının artmasıdır
   5. sahəyə daxil olan müəssisələrin ölçülərinin azalmasıdır
5. Aşağıdakı cəhətlərdən hansı təmərküzləşmə prosesinə xasdır?
   1. məhsul istehsalının iri müəssisələrdə cəmləşməsi;
   2. məhsul istehsalının müəssisələr arasında bərabər bölünməsi
   3. məhsul bazarının müəssisələr arasında bərabər bölünməsi;
   4. eyni məhsulu istehsal edən müəssisələrin sayının artması;
   5. eyni məhsulu istehsal edən müəssisələrin hamısının bir mərkəzdən idarə edilməsi.
6. Təmərküzləşmənin formaları hansılardır?
   1. aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji;
   2. fərdi, seriyalı və kütləvi;
   3. istehsal, satış, idxal və ixrac;
   4. konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son məhsul istehsalı və təşkilati-təsərrüfat;
   5. aqreqat, mexaniki, texniki.
7. Təmərküzləşməninin vəziyyətini və dinamikasını öyrənmək hansı göstəricilərdən istifadə olunur?
   1. məhsul istehsalının həcmi, heyətin orta illik sayı, istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri;
   2. ölçülərinə görə ən kiçik ölçülü müəssisələr qrupunun istehsal həcmi;
   3. milli iqtisadiyyatın əsas fondları dəyərinə görə strukturu;
   4. sənayenin tərkibində olan müstəqil sahələrin sayı, hər sahədə müəssisələrin sayı və orta ölçüsü;
   5. müəssisənin istehsal səviyyəsinin yalnız fəaliyyət göstərdiyi sahədə deyil, ümumiyyətlə sənayedəki xüsusi çəkisi və əsas fondların orta illik dəyəri.
8. Müəssisənin ölçüsü nədir?
   1. istehsal prosesinin təşkili formalarının kəmiyyət xarakteristikasıdır və müəssisədə toplanmış maddi və əmək resurslarının məcmusu ilə, həmçinin istehsalın ölçüsü ilə müəyyən olunur
   2. Bu, istehsalın ölçüsüdür
   3. İstehsal prosesinin nəticəsi olmaqla müəyyən dövr ərzində müəssisənin əldə

etdiyi mənfəətin həcmini əks etdirir

* 1. istehsal prosesinin nəticəsini ifadə edir və natural, əmək və ya dəyər göstəricilərində məhsulun kəmiyyəti ilə müəyyən olunur
  2. İstehsal prosesinin nəticəsi olmaqla müəyyən dövr ərzində müəssisənin istehsal xərclərinin həcmi ilə müəyyən olunur

1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalın ictimai təşkilinin hansı forması daha çox perspektivli sayılır?
   1. istehsalın ixtisaslaşması
   2. istehsalın təmərküzləşməsi
   3. istehsalın kooperativləşməsi
   4. istehsalın kombinələşməsi
   5. istehsalın universallaşması
2. Təmərküzləşmənin mütləq mənada artması nədir?
   1. sahəyə daxil olan müəssisələrin ölçülərinin artmasıdır
   2. sahəyə daxil olan müəssisələrin istehsal əlaqələrinin güclənməsidir
   3. sahəyə daxil olan müəssisələrin əsas fondlarının dəyərinin artmasıdır
   4. sahəyə daxil olan müəssisələrin işçilərinin sayının artmasıdır
   5. sahənin ümumi istehsalında iri müəssisələrin payının artmasıdır
3. Aqreqat təmərküzləşməsi necə baş verir?
   1. aqreqat və avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülərin, məhsuldarlığı yüksək olanların payının artması yolu ilə;
   2. müəssisədə qurulmuş aqreqat və avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilə;
   3. qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilə;
   4. müəssisədə köməkçi və xidmətedici bölmələrin sayının artırılması yolu ilə;
   5. köməkçi və xidmətedici təsərrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilə.
4. İstehsal-texniki təmərküzləşmə necə baş verir?
5. qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilə;
6. aqreqat və avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülərin, məhsuldarlığı yüksək olanların payının artması yolu ilə;
7. aqreqat və avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülərin, məhsuldarlığı yüksək olanların sayının azaldılması yolu ilə;
8. müəssisədə qurulmuş avadanlıqların əsaslı təmiri və modernləşdirilməsi yolu ilə;
9. müəssisədə qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilə.
10. Texnoloji təmərküzləşmə necə baş verir?
    1. qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilə yanaşı həm də onlardan hər birinin gücünün artırılması yolu ilə;
    2. qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilə;
    3. müəssisədə qurulmuş avadanlıqların əsaslı təmiri və modernləşdirilməsi yolu ilə;
    4. aqreqat və avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülərin, məhsuldarlığı yüksək olanların payının artması yolu ilə;
    5. qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilə yanaşı həm də onlardan hər birinin gücünün azaldılması yolu ilə;
11. Sənayedə təmərküzləşmənin hansı forması daha səmərəli hesab edilir?
    1. ixtisaslaşmış istehsalın təmərküzləşməsi;
    2. kombinələşmiş istehsalın təmərküzləşməsi;
    3. univerisal müəssisələrin ölçülərinin artırılması;
    4. avadanlıqların güc vahidlərinin artırılması yolu ilə təmərküzləşmə;
    5. müəssisələrdə eyni tip avadanlıqların sayının artırılması;
12. Aşağıdakı göstəricilər arasında istehsalın təmərküzləşməsini daha düzgün əks etdirəni hansıdır?
    1. istehsal edilən məhsulun həcmi;
    2. sənaye-istehsal heyətinin orta illik sayı;
    3. istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri;
    4. texnoloji prosesə sərf edilən enerji gücünün kəmiyyəti;
    5. istehsal dövriyyə fondlarının orta illik dəyəri.
13. Aşağıdakılar hansı müəssisənin ölçüsünə təsir göstərən istehsaldaxili amillərdəndir:
    1. texnikanın inkişaf səviyyəsi, tətbiq olunan texnoloji istehsal üsulunun orijinallığı, istehsalın təşkili vəziyyəti, fəhlələrin mədəni-texniki səviyyəsi və s.
    2. ərazinin relyefi, əmək ehtiyatlarının mövcudluğu, su təchizatı, enerji təminatı, kadrların ixtisas səviyyəsi, istehlakçıların gəlirləri və s.
    3. xammal və nəqliyyat amilləri, demoqrafik vəziyyət, iqtisadi-coğrafi amilləri, regionun mənimsənilmə vəziyyəti, sosial infrastrukturun inkişaf səviyyəsi, ekoloji vəziyyət, vaxt amili və s.
    4. elmi-texnili tərəqqi, istehsalın ictimai təşkili formaları, istehsalın ahəngdar təşkili, istehsalın təşkili tipi, istehsal üsulu və s.
    5. makroiqtisadi sabitlik, inflyasiya səviyyəsi, məhsulun qiyməti, müəssisənin bazar mövqeyi, bazar rəqabəti və s.
14. İctimai əmək bölgüsünün formaları hansılardır?
    1. ümumi, xüsusi, fərdi;
    2. fərdi, seriyalı, kütləvi;
    3. mütləq, nisbi, inteqrallaşdırılmış
    4. fərdi, texniki, texnoloji;
    5. fiziki, mexaniki, texnoloji.
15. Fərdi əmək bölgüsü nədir?
    1. müəssisə miqyasında istehsal fəaliyyətinin müxtəlif növləri üzrə tərkib hissələrinə – sex və istehsal sahələrinə ayrılmasıdır;
    2. iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi sahələrə bölünməsidir;
    3. sənayenin, kənd təsərrüfatının və başqa sahələrin daxilində müxtəlif müstəqil sahələrin (alt sahələrin) əmələ gəlməsidir;
    4. ölkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul üzrə ixtisaslaşmasıdır;
    5. müəssisə miqyasında istifadə olunan insan əməyinin, tətbiq edilən texnikanın xüsusiyyətləri əsasında bir sıra funksiya və əməliyyatlar üzrə öz tərkib hissələrinə parçalanmasıdır.
16. Texniki əmək bölgüsü nədir?
    1. müəssisə miqyasında istifadə olunan insan əməyinin, tətbiq edilən texnikanın xüsusiyyətləri əsasında bir sıra funksiya və əməliyyatlar üzrə öz tərkib hissələrinə parçalanmasıdır.
    2. istehsal prosesləri arasında olan texnoloji fərqlərdir;
    3. ayrı-ayrı iş yerlərində tətbiq olunan texnika və texnologiyanın fərqli olmasıdır;
    4. iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi sahələrə bölünməsidir;
    5. müəssisə miqyasında istehsal fəaliyyətinin müxtəlif növləri üzrə tərkib hissələrinə – sex və istehsal sahələrinə ayrılmasıdır;
17. Ümumi əmək bölgüsü nədir?
    1. iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi sahələrə bölünməsidir;
    2. ölkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul üzrə ixtisaslaşmasıdır;
    3. istehsal proseslərində müasir texnika və texnologiyanın tətbiq edilməsidir;
    4. sənayenin, kənd təsərrüfatının və başqa sahələrin daxilində müxtəlif müstəqil sahələrin (alt sahələrin) əmələ gəlməsidir;
    5. ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul istehsalının nisbətən uzun dövr üçün hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə bu işə hər hansı sahənin uyğunlaşdırılmasıdır.
18. İxtisaslaşdırma nədir?
    1. konstruktiv quruluşuna, hazırlanma texnologiyasına və iqtisadi təyinatına görə həmcins məhsul istehsalın məhdud sayda müəssisələrdə təmərküzləşməsidir.
    2. müəssisənin həmişə eyni məhsul göndərənlərlə işləməsidir.
    3. müəssisənin həmişə eyni istehlakçılara xidmət göstərməsi və məhsul satmasıdır.
    4. müəssisənin nisbətən uzun müddətə müəyyən bazar seqmentinə uyğun fəaliyyətidir.
    5. müəssisənin mümkün olan bütün fəaliyyət sferalarına daxil olmasıdır.
19. İxtisaslaşdırma necə meydana çıxır?
    1. əmək bölgüsünün inkişafı və dərinləşməsi nəticəsində;
    2. istehsalın iri müəssisələrdə cəmlənməsi nəticəsində;
    3. müəssisələrin ölçüsünün böyüməsi nəticəsində
    4. müxtəlif istehsalların bir müəssisədə birləşməsi nəticəsində;
    5. müəssisələr arasında uzunmüddətli təsərrüfat əlaqələrinin yaranması nəticəsində.
20. Müəssisə miqyasında ixtisaslaşdırma nədir?
    1. özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə analoq təşkil edən, tətbiq sahəsi məhdud olan, istehsalı uzun dövr üçün təkrarlanan məhsul istehsalının bir müəssisədə təmərküzləşməsidir;
    2. ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul istehsalının nisbətən uzun dövr üçün bir sahədə cəmləşməsidir;
    3. müəyyən texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün onların sex, istehsal sahəsi və iş yerləri arasında bölüşdürülərək cəmləşdirilməsidir;
    4. eyni adlı məhsulların bazarda satışının yalnız bir müəssisədə cəmləşməsidir;
    5. özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə fərqli olan istehsalların bir müəssisədə cəmləşməsidir.
21. Müəssisədaxili ixtisaslaşdırma nədir?
    1. müəyyən texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün onların sex, istehsal sahəsi və iş yerləri arasında bölüşdürülərək cəmləşdirilməsidir;
    2. ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul istehsalının bir müəssisədə cəmləşdirilməsidir;
    3. özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə fərqli olan istehsalların bir müəssisədə cəmləşməsidir;
    4. istehsal prosesinin və iş yerlərinin səmərəli və yüksək məhsuldarlıqlı texnika ilə təmin olunmasıdır;
    5. özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə analoq təşkil edən, istehsalı uzun dövr üçün təkrarlanan məhsul istehsalının bir müəssisədə cəmləşdirilməsidir.
22. Müəssisə miqyasında ixtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?
    1. əşya, hissə və texnoloji mərhələ üzrə;
    2. aqreqat, əşya və istehsal-texniki;
    3. əşya, texniki, mexaniki;
    4. fiziki, aqreqat, texnoloji mərhələ üzrə;
    5. hissə, istehsal-texniki, mexaniki.
23. Əşya formasında ixtisaslaşdırma nədir?
    1. bilavasitə istehlakçıya çatan hazır məhsul istehsalının bu və ya digər bir müəssisədə cəmləşdirilməsidir;
    2. istehlakçıya çatan hazır məhsul istehsalının bir neçə müəssisə arasında bölünməsidir;
    3. müəssisənin əmək predmetinin emalı mərhələlərindən birinin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsidir;
    4. sonradan istehsalda istifadə edilmək və hazır məhsulu dəstləşdirmək məqsədilə onun ayrı-ayrı hissələrinin buraxılışının bu və ya digər bir müəssisədə təmərküzləşdirilməsidir;
    5. sonradan istehsalda istifadə edilmək və hazır məhsulu dəstləşdirmək məqsədilə onun ayrı-ayrı hissələrinin buraxılışının müxtəlif müəssisələr arasında bölünməsidir.
24. Soyuducu istehsalını həyata keçirən firma hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?
25. əşya formasında
26. istehsal-texniki formada
27. hissə formasında
28. texnoloji mərhələ üzrə
29. avadanlıq formasında
30. Mərkəzləşdirilmiş tökmə müəssisəsinin ixtisaslaşma formasını göstərin
31. texnoloji mərhələ üzrə
32. istehsal-texniki formada
33. hissə formasında
34. əşya formasında
35. avadanlıq formasında
36. İxtisaslaşdırma səviyyəsini səciyyələndirən göstəricilər hansılardır?
    1. sənayedə müstəqil sahələrin sayı; ixtisaslaşmış sahə məhsulunun ümumi istehsaldakı payı, müəssisənin istehsal etdiyi əsas məhsulun ümumi istehsalda xüsusi çəkisi, növü, tipi, ölçüsü və modellərin sayı, ixtisaslaşmış müəssisələr və sexlərin ümumi istehsaldakı payı
    2. əşya, hissə, texnoloji mərhələnin miqdarı və sayı
    3. hissə və məhsulun sahə üzrə məbləği, sahənin ümumi sənaye məhsulunda xüsusi çəkisi, orta illik sayı, sahədə əmək haqqı fondu, sahəyə illik vəsait qoyuluşu
    4. ixtisaslı fəhlələrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müəssisələrin ümumi sayı, texnoloji mərhələlərin sayı
    5. hec biri
37. Aşağıdakı göstəricilərdən hansı müəssisədaxili ixtisaslaşma səviyyəsini qiymətləndirmək üçün tətbiq olunur?
    1. bir iş yerinə düşən hissə-əməliyyatların sayı;
    2. sahənin müəssisələri tərəfindən buraxılan konstruktiv və texnoloji cəhətdən yekcins məmulatlar qrupunun miqdarı və növləri;
    3. müəssisənin müəyyən dövr ərzində istehsal etdiyi məhsulun həcmi;
    4. müəssisənin təsərrüfat əlaqələrində olduğu müəssisələrin sayı;
    5. bir iş yerində ay ərzində istehsal olunan məhsulun həcmi.
38. Aşağıdakılardan hansı istehsalın kooperasiyalaşdırılmasına xas olan cəhətdir?
    1. müəssisə bir məhsulun hazırlanması üçün müxtəlif müəssisələrdən detal, qovşaq hissə və yarımfabrikat alır;
    2. müəssisənin buraxdığı məhsulun bütün detal, qovşaq və hissələri həmin müəssisənin ayrı-ayrı sexlərində istehsal olunur
    3. müəssisənin bütün bölmələri bir-biri ilə texnoloji bağlılığı olmayan məhsullar buraxır
    4. müəyyən məhsulun istehsalı və satışı bütünlüklə bir müəssisədə cəmlənmişdir
    5. eyniadlı məhsul istehsalçıları arasında bazarın bölüşdürülməsi ilə bağlı razılıq olur
39. Maşınqayırma zavodu kooperasiyaya daxil olduğu müəssisələrdən porşen, radiator, diyircəkli yastıq, şin və başqa hissə və qovşaqlar alır. Bu, kooperativləşdirmənin hansı formasını əks etdirir?
    1. hissə üzrə kooperativləşdirmə
    2. aqreqat üzrə kooperativləşdirmə
    3. əşya üzrə kooperativləşdirmə
    4. istehsal-texniki üzrə kooperativləşdirmə
    5. texnoloji mərhələ üzrə kooperativləşdirmə
40. Sənayedə kombinələşdirmə nədir?
    1. texnoloji və təşkilati baxımdan əlaqəli olan müxtəlif sahələrə məxsus ayrı- ayrı istehsalların vahid istehsal kompleksində birləşdirilməsidir.
    2. istehsalın daha iri müəssisələrdə təmərküzləşməsi prosesidir.
    3. birlik və müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların növü, tipi, ölçüsü və modellərin sayının artması prosesidir.
    4. müəssisələrin fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən əlaqələndirilməsidir.
    5. oxşar məhsulları istehsal edən müxtəlif müəssisələrin bir mərkəzdən idarə edilməsidir.
41. Aşağıdakılardan hansı kombinələşdirmənin səciyyəvi xüsusiyyəti hesab olunur?
    1. müxtəlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müəssisələrin texniki-iqtisadi vəhdəti, vahid enerji sistemi və nəqliyyat bazası
    2. istehsal prosesinin yalnız bir müəssisədə baş verməsi, istehsal olunmuş məhsulların istehlakçıya çatdırılmasında heç bir vasitəçidən istifadə edilməməsi
    3. istehsal prosesinin mərhələləri arasındakı ahəngdarlı, müəssisələrin mülkiyyətçisinin eyni şəxs olması, vahid mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemi
    4. müxtəlif müəssisələrin istehsalı olan hissə və qovşaqların bir müəssisədə son məhsul formasında yığılması
    5. istehsalın yalnız sifarişlər əsasında olması, sifariş edilmiş məhsulların bir neçə müəssisə tərəfindən istehsalı
42. Əmək predmetlərinin emalının ayrı-ayrı mərhələlərinin birləşdirilməsi xarakterindən asılı olaraq kombinələşmənin formaları hansılardır?
    1. xammalın ardıcıl emalına görə, xammalın kompleks emalına görə, tullantılardan istifadəyə görə
    2. aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji
    3. şaquli, üfiqi və qarışıq
    4. alət, hissə və texnoloji mərhələ üzrə e)fərdi, seriyalı və kütləvi
43. İstehsallar arasında əlaqələrin xarakterindən asılı olaraq kombinələşmənin tipləri hansılardır?
    1. şaquli, üfiqi, qarışıq
    2. aqreqat, istehsal-texniki, texnoloji
    3. xammalın ardıcıl emalı, xammalın kompleks emalı, tullantılardan istifadə c)fərdi, seriyalı, kütləvi

d)alət, hissə və texnoloji mərhələ üzrə

1. Qarışıq kombinələşmə tipi nə vaxt olur?
   1. xammalın bir növünün ardıcıl emalından əsas yarımfabrikat və ya hazır məhsul, tullantılardan isə əlavə yarımfabrikat və ya əlavə hazır məhsullar alınanda
   2. xammal ardıcıl emal olunanda
   3. xammal kompleks emal olunanda
   4. məhsulun həm istehsalı, həm də satışı bir müəssisədə cəmləşəndə
   5. müxtəlif müəssisələrdə istehsal edilən hissə və qovşaqlar bir müəssisədə hazır məhsul kimi yığılanda
2. Aşağıdakı cəhətlərdən hansı kombinələşmə üçün səciyyəvi deyildir?
   1. vahid satış şəbəkəsinin olması
   2. müxtəlif istehsalların ərazicə birliyi
   3. kombinata daxil olan istehsalların texniki-iqtisadi vəhdəti
   4. vahid enerji sistemi
   5. vahid nəqliyyat bazası
3. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı kombinələşmiş müəssisələr üçün səciyyəvi deyil?
   1. istehsallardan hər birinin məhsulu birbaşa satış bazarlarına çıxarılır
   2. texnoloji prosesin bir mərhələsindən digərinə keçid fasiləsiz baş verir
   3. texnoloji prosesin bir mərhələsindən digərinə keçid ən qısa yolla baş verir
   4. istehsallardan birinin nəticəsi digəri üçün başlanğıc olur
   5. istehsallardan birinin məhsulu digəri üçün material və ya yarımfabrikat rolunda çıxış edir
4. Kombinələşmənin əsas şərti nədir?
   1. müxtəlif profilli istehsalların eyni bir məkanda təmərküzləşdirilməsidir
   2. kombinata daxil olan müxtəlif müəssisələr arasında bazarın bölüşdürülməsidir
   3. kombinata daxil olan müxtəlif müəssisələrdə eyni texnoloji avadanlıqlardan istifadə edilməsidir
   4. müxtəlif profilli istehsalların eyni bir ölkədə yerləşdirilməsidir
   5. eyni bir ərazidə analoji müəssisələrin cəmləşdirilməsidir
5. Qara metallurgiya kombinatı üçün kombinələşmənin hansı forması səciyyəvidir?
   1. xammalın ardıcıl emalı
   2. xammalın kompleks emalı c)texnoloji mərhələ üzrə
6. üfiqi kombinələşdirmə
7. istehsal-texniki kombinələşdirmə
8. Mineral (üzvi) xammalın emalı kombinatları üçün kombinələşmənin hansı forması səciyyəvidir?
   1. xammalın kompleks emalı
   2. xammalın ardıcıl emalı
   3. texnoloji mərhələ üzrə
   4. tullantılardan istifadəyə əsaslanan
   5. texniki kombinələşdirmə
9. Neftayırma müəssisələri üçün kombinələşmənin hansı forması səciyyəvidir?
   1. xammalın kompleks emalı
   2. xammalın ardıcıl emalı
   3. texnoloji mərhələ üzrə
10. tullantılardan istifadəyə əsaslanan
11. şaquli kombinələşdirmə
12. Şaquli kombinələşmənin səciyyəvi xüsusiyyəti nədir?
    1. xammalın ardıcıl olaraq emal edilərək yarımfabrikat və hazır məhsula çevrilməsini nəzərdə tutur
    2. xammalın kompleks emalını nəzərdə tutur
    3. ayrı-ayrı müəssisələrdə istehsal olunan qovşaq və hissələr bir müəssisədə son məhsul kimi yığılır;
    4. müxtəlif müəssisələrdə istehsal olunan məhsullar bir müəssisə tərəfindən satılır
    5. xammalın bir növünün ardıcıl emalından əsas yarımfabrikat və ya hazır məhsul, tullantılardan isə əlavə yarımfabrikat və ya əlavə hazır məhsullar alınır
13. Azərbaycanda kombinatların yaradılması üçün daha geniş imkanların olduğu sənaye sahəsi hansıdır?
    1. neft-kimya sənayesi
    2. yeyinti sənayesi
    3. ağır metallurgiya
    4. ağac emalı sənayesi
    5. hasilat sənayesi
14. Kombinələşdirmə səviyyəsi hansı göstəricilərlə ölçülür?
    1. texnoloji mərhələ və sahələrin sayı, kombinatda məhsul istehsalının həcmi və onun ümumi istehsalda xüsusi çəkisi; kombinatların işçi heyətinin ümumi istehsal işçi heyətində xüsusi çəkisi; kombinatların əsas fondlarının dəyəri və ümumi istehsal əsas fondlarında xüsusi çəkisi.
    2. sənaye sahələri üzrə göstəricilər, ərazi üzrə göstəricilər
    3. əl ilə idarə olunan universal dəzgahların sayı, xüsusi və ixtisaslaşdırılmış dəzgahların sayı, universal yarımavtomat və avtomat dəzgahların sayı, aqreqat dəzgahların dəyəri və bunların dəzgah parkının ümumi dəyərlərində xüsusi çəkisi
    4. əməyin mexanikləşmə səviyyəsi, fəhlələrin ümumi sayı, müəssisələrin sayı
    5. kombinatların istehsal etdiyi məhsulların sayı, dəyəri, ixracdakı payı, əməyin texniki silahlanması səviyyəsi.
15. Aşağıdakı göstəricilərin hansından kombinələşmənin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün istifadə edilir?
    1. kombinatlarda birləşdirilən texnoloji mərhələ və sahələrin sayı
    2. kombinatda bir iş yerinə düşən hissə-əməliyyatların sayı b)kombinatla kooperasiya əlaqələrinə girmiş müəssisələrin sayı c)kombinatın müəyyən dövrdə əldə etdiyi mənfəət d)kombinatın müəssisələrində olan avadanlıqların orta gücü
16. Aşağıdakılardan hansı kombinələşdirmənin iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edir?
    1. xammal və materialların daşınma xərclərinə ciddi qənaət olunur
    2. idarəetmənin çevikliyi artır
    3. məhsulun rəqabət qabiliyyəti yüksəlir
    4. məhsulların satış sürəti artır
    5. avadanlıqların boşdayanma halları azalır
17. Müəssisədə idarəetmə nədir?
18. qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş idarəetmə subyekti ilə istehsal heyətinin birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemindən ibarətdir.
19. qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş dövlət idarəetmə orqanlarının birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemindən ibarətdir;
20. qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş dövlət tənzimləmə orqanlarının birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemindən ibarətdir;
21. qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş tədbirlərin qiymətləndirilməsi sistemidir;
22. qarşıya qoyulan məqsədlərə yönəldilən lisenziyalaşdırma sistemidir.
23. Müəssisələrdə idarəetmə funksiyaları hansılardır?
    1. planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya;
    2. istehsal, mübadilə, istehlak
    3. idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi;
    4. inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji;
    5. xətti, fuksional, xətti-funksional.
24. İdarəetmənin metodları hansılardır?
    1. inzibati, iqtisadi, sosial-psixoloji;
    2. inzibati, psixoloji, təşkilati;
    3. iqtisadi, təşkilati, sosial-psixoloji;
    4. maddi-texniki, təşkilati, iqtisadi;
    5. iqtisadi; texnoloji, operativ;
25. İdarəetmə prinsiplərinə aid deyil:
    1. Təşəbbüskarlıq;
    2. İdarəetmədə əmək bölgüsü;
    3. Təkbaşınaçılıq;
    4. Ədalət prinsipi
    5. koordinasiya.
26. İdarəetmənin funksiyası olan planlaşdırmanın mərhələlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
    1. məqsədlərin müəyyən edilməsi;
    2. matris sxemi;
    3. koordinasiya;
    4. Təşəbbüskarlıq;
    5. lisenziyalaşdırma.
27. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aid deyil?
    1. ahəngdarlıq prinsipi;
    2. intizam prinsipi;
    3. qayda prinsipi;
    4. ədalət prinsipi;
    5. istiqamətlərin vəhdəti prinsipi.
28. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aiddir?
    1. səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi;
    2. avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmə prinsipi;
    3. düzxətlilik prinsipi;
    4. ahəngdarlıq prinsipi
    5. paralellik prinsipi.
29. Müəssisədə idarəetmə prosesinin mərhələləri hansıdır?
    1. planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət;
    2. proqnozlaşdırma, təşkil etmə, tənzimləmə;
    3. təşkil, idarəetmə, tənzimləmə;
    4. planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə
    5. təşkil etmə, stimullaşdırma, nəzarət.
30. İdarəetmə sistemi nədir?
    1. idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının məcmusudur;
    2. idarəetmə məqsədlərinin məcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
    3. idarəetmə metodları və funksiyalarının məcmusu, istehsalın təşkili prinsipləridir;
    4. müəssisədə idarəetmənin təşkilati quruluşunu xarakterizə edir, kadrların tərkibini göstərir;
    5. idarə aparatında çalışan işçilərin məcmusudur
31. İdrəetmə aparatının ən geniş yayılmış sxemi hansıdır?
    1. xətti-funksional;
    2. xətti;
    3. funksional;
    4. matris sxemi;
    5. məqsədli-proqram.
32. İdarəetmədə qaşıya qoyulan məqsədlər hansı tələbə cavab verməyə bilər?
    1. təhcizatcıların mənafeyinə tabe olması;
    2. məqsədlərin uzlaşması, vəhdətdə olması və bir-birinə zidd olmaması;
    3. real olması (yerinə yetirilməsinin mumkun olması);
    4. icracılar ucun aydın olması;
    5. cevik olması.
33. Bunlardan hansı muəssisənin idarəetmə mexanizminə aid olunmur?
    1. istehsal fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması;
    2. idarəetmə prinsipləri və funksiyaları;
    3. idarəetmənin funksional qurluşu;
    4. iqtisadi və huquqi qanunlar və məhdudiyyətlər;
    5. məlumatlar və onların işlənmə usulları.
34. İdarəetmənin hansı prinsipinə gorə işçi cox yerdən deyil, özünün tabe olduğu şəxsdən əmr almalıdır?
    1. Təkbaşınaçılıq prinsipi;
    2. İdarəetmədə əmək bolgusu prinsipi;
    3. Səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi;
    4. İntizam prinsipi;
    5. İstiqamətlərin vəhdəti prinsipi.
35. İdarəetmənin hansı prinsipinə gorə işçilər və maddi resurslar lazım olan vaxtda öz yerlərində olmalıdırlar?
    1. Qayda prinsipi.
    2. İntizam prinsipi;
    3. Mərkəzləşdirmə prinsipi;
    4. Ədalət prinsipi;
    5. Səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi
36. Plan nədir?
    1. məqsədi, məzmunu, həcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstərilməklə müəyyən bir dövr üçün yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan iş və tapşırıqların məcmusunu özündə əks etdirən sənəddir;
    2. müəssisənin inkişafı üçün zəruri olan sənədlərin məcmusudur;
    3. uzun müddət üçün müəyyən edilmiş, rəqabət üstünlüklərinin və səmərəliliyin artırılması əsasında stabil iqtisadi göstəricilərə və bu göstəricilərin artımına nail olmağa imkan verən istiqamətlərin, fəaliyyət qaydaları və normalarının, idarəetmə funksiyalarının məcmusudur;
    4. dövlət və təsərrüfat subyektləri tərəfindən müəyyən dövr ərzində icrası nəzərdə tutulan təsərrüfat tədbirləri üzrə məqsəd və vəzifələrin, icra sənədlərinin məcmusudur;
    5. perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli yollarına, strateji məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvür, mülahizə və tövsiyələrin məcmusudur.
37. Proqram nədir?
    1. dövlət və təsərrüfat subyektləri tərəfindən müəyyən dövr ərzində icrası nəzərdə tutulan təsərrüfat tədbirləri üzrə məqsəd və vəzifələrin məcmusudur;
    2. proqramda öz əksini tapan tədbirlərin rəvan, bir qaydada realizə olunması məqsə- dilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan konkret və kompleks tədbirlər sistemidir;
    3. strateji məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvür, mülahizə və tövsiyələrin məcmusudur;
    4. məqsədlərin müəyyən edilməsi, problemin təhlili, proqnozlaşdırma, alternativ va- riantların müəyyən olunması, qəbul edilmiş qərarların qiymətləndirilməsi, investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi mərhələlərini əhatə edən fəaliyyət növüdür.
    5. elmi cəhətdən formalaşdırılan biliklər sistemi və habelə ictimai həyatın bütün sahələrinin şüurlu nizamlanmasına yönəldilmiş fəaliyyət növüdür;
38. Proqnoz nədir?
    1. perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli yollarına, üstünlük veriləcək sahələrin inkişaf istiqamətlərinə, strateji məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən

əsaslandırılmış təsəvvür, mülahizə və tövsiyələrin məcmusudur;

* 1. idarə olunan obyektin qarşısında duran vəzifələrin müəyyən edilmiş müddətə və ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması, qəbul edilməsi və icrasının təşkili məqsədilə qarşılıqlı əlaqədə və müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilən müxtəlif xarakterli əmək və maşın əməliyyatlarının məcmusudur;
  2. yalnız sənaye müəssisələrinə aid olan idarəetmə funksiyası olmaqla, sexlərin istehsal etməli olduğu məhsulların adları və natural göstəricilərinin məcmusudur;
  3. istehsal müəssisəsinin öz gücünü və bazarda baş verən tələb və təklifi tam şəkildə hesablayaraq, öz qarşısına elmi əsası olan məqsəd qoyub və bu məqsədə nail olma mərhələlərini müəyyənləşdirməklə onların nə vaxt və necə yerinə yetirilməsinin sənədləşdirilməsidir;
  4. idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının məcmusudur.

1. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması prinsiplərinə aid olunmur?
   1. paralellik prinsipi;
   2. komplekslik prinsipi;
   3. stabillik prinsipi;
   4. qənaətlilik prinsipi;
   5. prioritetlərin müəyyən olunması prinsipi;
2. Aşağıdakı əlamətlərdən hansından planların növlərini təsnifləşdirərkən istifadə edilmir?
   1. istehsalın həcminə görə;
   2. əhatə etdiyi dövrə görə
   3. funksional baxımdan;
   4. idarəetmə iyerarxiyasına görə;
   5. planlaşdırma iyerarxiyasına görə.
3. İstehsal proqramının dəyər göstəricisi hansıdır?
4. əmtəəlik məhsul;
5. 1 manatlıq əmtəəlik məhsula çəkilən xərc;
6. əsas istehsal fondlarının tərkibi;
7. dövriyyə vəsaitlərinin dəyəri;
8. məhsulun maya dəyəri.
9. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin inkişaf planının bölmələrinə aid deyil?
   1. sığorta işinin planı;
   2. investisiya və yeni texnikanın tətbiqi planı;
   3. əmək haqqı və kadrlar planı;
   4. məhsulun istehsalı və reallaşdırılması planı;
   5. əmək kollektivinin sosial inkişaf planı.
10. Planlaşdırmanın iyerarxiyası əlaməti üzrə planlar hansı növlərə ayrılır?
    1. strateji, taktiki, operativ planlar;
    2. inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi planlar;
    3. plan, proqram, proqnoz;
    4. satış, istehsal, maddi-texniki təminat planlar;
    5. qısamüddətli, ortamüddətli, uzunmüddətli planlar.
11. İstehsal proqramının natural göstəricisi hansıdır?
    1. məhsulun nomenklaturası;
    2. əmtəəlik məhsul;
    3. umumi məhsul;
    4. reallaşdırılmış məhsul;
    5. xalis məhsul;
12. Müəssisədə normaların işlənib hazırlanmasında aşağıdakı hansı metodlardan istifadə olunur?
    1. məmulat uzrə, hissə uzrə və oxşarlığa gorə hesablama metodları;
    2. qənaətli, kompleks və funksional;
    3. analitik-hesablama, funksional və qənaətli;
    4. iqtisadi, texnoloci və operativ;
    5. analitik-hesablama, təcrubi-eksperimental və statistik.
13. Müəssisələrdə istehsal proqramının əsaslandırılmasında əsasən aşağıdakı göstəricilərin hansından istifadə olunur?
    1. orta illik istehsal güсündən;
    2. giriş istehsal güсündən;
    3. çıxış istehsal güсündən
    4. rentabellik normasından;
    5. rentabellik indeksindən;
14. Aşağıdakılarından hansı müəssisənin maliyyə planında nəzərə alınmır?
15. fondveriminin planlaşdırılması;
16. müəssisənin pul mədaxili;
17. müəssisənin pul məxarici;
18. büdcə ilə hesablaşmalar;
19. bank və digər subyektlərlə hesablaşmalar.
20. Aşağıdakılarından hansı müəssisənin inkişaf planının əsas bölməsi olan

«İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması» planınında nəzərə alınmır?

* 1. ayrı-ayrı məhsulların istehsalı üzrə tapşırıqlar;
  2. kadrlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;
  3. əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;
  4. dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;
  5. investisiya qoyuluşlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar;

1. Aşağıdakılarından hansı planlaşdırmanın metodlarına aiddir?
   1. normativ metod.
   2. iqtisadi təhlil metodu;
   3. funksional metod;
   4. inzibati metod;
   5. sosial-psixoloji metod;
2. Maliyyə planında:
   1. müəssisənin pul mədaxili və məxaricini, büdcə, bank və digər subyektlərlə hesablaşmaları əks etdirir.
   2. ayrı-ayrı məhsul növlərinin istehsalı üzrə natural və dəyər ifadəsində tapşırıqlar nəzərdə tutulur;
   3. işçilərin zəruri sayı, əmək haqqı fondunun həcmi müəyyən olunur, əmək məhsuldarlığının artırılması, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması üzrə tapşırıqlar öz əksini tapır;
   4. planda reallaşdırılan və əmtəəlik məhsulun maya dəyəri, ayrı-ayrı məhsulların maya dəyəri üzrə tapşırıqlar öz əksini tapır;
   5. müəssisənin inkişaf planının məkan və zaman baxımından konkretləşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər sistemini üzündə əks etdirir;
3. Əsaslı vəsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nədir?
   1. layihələndirməyə, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlərinə çəkilən hər bir xərcin ümumi əsaslı vəsait qoyuluşunda xüsusi çəkiləridir;
   2. iqtisadiyyatda həyata keçirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı maliyyələşmə mənbələrinin xüsusi çəkiləridir;
   3. yeni tikintiyə, mövcud güclərin genişləndirilməsinə, müəssisənin rekonstruksiya edilməsinə, texniki cəhətdən silahlandırılmasına çəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi məbləğində xüsusi çəkiləridir;
   4. iqtisadiyyatda həyata keçirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı sahə xərclərin xüsusi çəkiləridir;
   5. iqtisadiyyatda həyata keçirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı regionların xüsusi çəkiləridir.
4. Əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibi hansı xərclərdən ibarətdir?
   1. tikinti-quraşdırma avadanlıq, alət və inventarların alınması, geoloji kəşfiyyat, torpaq alma, kadr hazırlama, idarə heyətinin saxlanması xərcləri;
   2. təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. xərclər;
   3. müəssisələrin genişləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, təhcizat və satış xərcləri;
   4. sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət xərcləri;
   5. texnoloji təkmilləşdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı xərcləri.
5. Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəlilik göstəriciləri hansılardır?
6. investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddəti, xalis cari dəyər
7. investisiya qoyuluşlarının həcmi, investisiya riski
8. daxili rentabellik norması, risklərin gözlənilən səviyyəsi
9. bazarın potensial həcmi, risklərin gözlənilən faizi
10. bazarın real həcmi, daxili mənfəət norması
11. Birbaşa investisiya:
    1. müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı verir;
    2. müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı vermir;
    3. istiqrazların alınmasına yönəldilir;
    4. veksellərin alınmasına yönəldilir;
    5. imtiyazlı səhmlərin alınmasına yönəldilir;
12. Aşağıdakılardan hansı investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər?
    1. yeni yaradılmış və ya modernləşdirilmiş əsas fondlar, qiymətli kağızlar, mülkiyyət hüququ və əqli mülkiyyət hüququ
    2. əsaslı təmir, cari təmir, avadanlıqların alınmasına çəkilən xərclər, binaların tikintisi
    3. əsas fondlarının yeniləşdirilməsi, dövrüyyə fondlarının alınması, istehsalın genişləndirilməsi, məhsul satışı
    4. yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, vergi xərcləri, müəssisənin quruluşunun dəyişdirilməsi
    5. işçilərin əmək haqqı, kadrların yenidən hazırlanması, əsas fondların təkrar istehsalı, müəssisənin quruluşunun dəyişdirilməsi
13. İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) nəzərdə tutur:
    1. avadanlıqların alınması və quraşdırılması xərclərini
    2. məhsulun istehsalına və reallaşdırmasına çəkilən cari xərclərini
    3. xammal və materialların alınması xərclərini
    4. işləyənlərin əmək haqqını
    5. əsas fondların cari təmiri xərclərini
14. İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlərinə nə qoyula bilməz?
    1. işçi qüvvəsi, muavinətlər və bank lisenziyası;
    2. pul, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və başqa qiymətli kağızlar;
    3. daşınan və daşınmaz əmlak;
    4. müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual sərvətlər;
    5. bu və ya digər istehsal növünün təşkili üçün zəruri olan, ancaq patentləşdirilməmiş, texniki sənədləşdirilmə, vərdiş və istehsalat təcrübəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu;
15. Verilənlərdən hansı investisiyanın subyektinə aid deyil?
    1. məqsədli pul yatırımları;
    2. işlərin icracıları (podratçılar);
    3. investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər;
    4. əmtəələr, avadanlıq və layihə məhsullarını təqdim edənlər;
    5. banklar, sığorta şirkətləri və vasitəçi təşkilatlardır.
16. Real investisiya nədir?
    1. əsasən istehsal vasitələrinə, istehsal, sosial və infrastruktur obyektlərinə uzunmuddətli vəsait qoyuluşudur.
    2. investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiymətli kağızların alınması ilə əlaqədər uzunmuddətli vəsait qoyuluşudur;
    3. qiymətli kağızların alınmasına və dövriyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması ilə əlaqədar layihələrə uzunmüddətli vəsait qoyuluşudur
    4. əmək haqqının ödənilməsinə yönəldilmiş uzunmüddətli investisiya qoyuluşudur;
    5. birbaşa və portfel investisiyaların cəminə bərabərdir;
17. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı müəssisənin innovasiya fəaliyyətini bilavasitə səciyyələndirmir?
    1. müəssisənin operativ istehsal fəaliyyətinin planlaşdırılması;
    2. yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması və hazır məhsul şəklində bazara çıxarılması;
    3. yeni satış bazarlarının və yeni satış üsullarının tapılması;
    4. yeni idarəetmə üsullarının tətbiqi;
    5. istehlakçıların istəklərinin öyrənilməsi sahəsində tədqiqatlar;
18. İntelektual mülkiyyətə nə daxildir?
    1. kəşflər, ixtiralar, konsepsiyalar, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), incəsənət əsərləri;
    2. kəşflər, ixtiralar, mal və xidmətlər, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları, inventarlar;
    3. kəşflər, ixtiralar, lisenziyalar, mülkiyyət hüquqları, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları, avadanlıqlar;
    4. kəşflər, ixtiralar, konsepsiyalar, sənaye məhsulları, xidmətlər, informasiya məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), texnika;
    5. kəşflər, ixtiralar, konsepsiyalar, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), məişət xidməti, lisenziyalar;
19. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı biri elmi-texniki tərəqqi ilə innovasiya arasında

əlaqəni daha dolğun əks etdirir?

* 1. İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin potensial imkanlarının yeni məhsul və texno- logiyalarda öz əksini tapan real elmi-texniki nailiyyətlərə çevrilməsini əks etdirir;
  2. İnnovasiya elə elmi-texniki tərəqqinin özüdür; c)İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin ilkin mərhələsidir;

d)İnnovasiya - fundamental tədqiqatlarının bazara çıxarılması və satılmasıdır; e)İnnovasiya həm elmi-texniki tərəqqini, həm də marketinq fəaliyyətini birləşdirir;

1. Texnoloji parametrlərindən asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
   1. məhsul və proses innovasiyaları;
   2. idarəetmə və texnoloji innovasiyalar;
   3. iqtisadi və təşkilati innovasiyalar;
   4. məhsul və əməliyyat innovasiyaları;
   5. təşkilati və proses innovasiyalar;
2. Aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı biri müəssisənin innovasiya fəaliyyətinə aid edilə bilməz?
   1. yeni proseslərin, məhsulların və məmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması;
   2. iqtisadi dövriyyədə reallaşdırılacaq yeni yaxud təkmilləşdirilmiş məhsulun və ya texnoloji prosesin yaradılmasına istiqamətlənmiş elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işləmələrin yerinə yetirilməsi;
   3. innovasiya infrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi;
   4. intellektual mülkiyyət obyektlərinə və məxfi elmi və texnoloji informasiyaya hüquqların əldə edilməsi, ötürülməsi və qorunması;
   5. istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən təchiz edilməsinin və hazırlığının həyata keçirilməsi;
3. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin maliyyələєdirilməsi mənbəyi rolunda çıxış edə bilməz?
   1. müəssisənin əmək haqqı fondunun vəsaiti;
   2. müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət;
   3. müəssisənin təsisçilərinin verdiyi vəsait;
   4. müəssisənin ehtiyat fondunun vəsaiti;
   5. müəssisənin cəlb etdiyi borc vəsaitləri;
4. Yeniliklərin tətbiqində özəl şirkətlərin son məqsədi:
   1. öz mənfəətini artırmaqdır;
   2. satış bazarlarını genişləndirməkdir;
   3. məhsulun keyfiyyətini yüksəltməkdir
   4. istehlakçıların tələbatını daha dolğun ödəməkdir;
   5. rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır;
5. Patent nədir?
   1. ixtiraya müəllifliyi təsdiq edən və sahibinə bu ixtira ilə bağlı müstəsna hüquqlar verən sənəddir;
   2. məhsulun keyfiyyətini təsdiq edən sənəddir;
   3. məhsulun gigiyenik və ya təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənəddir;
   4. müəssisənin sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olmasına icazə verildiyini təsdiq edən sənəddir;
   5. müəssisənin dövlət qeydiyyatına alındığını təsdiq edən qeydiyyat şəhadətnaməsidir;

268.Məhsulun keyfiyyəti:

1. məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirən özünəməxsus xassələrin məcmusudur
2. məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini göstərən və istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusudur
3. məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini göstərən və materialtutumunun aşağı salınması imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusudur
4. məhsulun qiymətini müəyyən etməklə onun istehsalının rentabelliyini qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin məcmusudur
5. məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirən və yalnız istehsalçı üçün əhəmiyyətli olan xassələrin məcmusudur
6. Məhsulun rəqabətqabiliyyəti:
   1. alıcıların müəyyən qrupu üçün maraq kəsb edən və onların müəyyən tələbatlarının ödənilməsini təmin edən xassələrin məcmusu ilə müəyyən olunur
   2. yalnız onun qiyməti ilə müəyyən olunur
   3. dövriyyə və tədavül fondları istifadə göstəriciləri ilə müəyyən olunur
   4. reallaşdırılmaya çəkilən xərclərin həcmi ilə müəyən olunur
   5. onun öz təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirən, özünəməxsus xassələrin məcmusu ilə müəyyən olunur
7. Sertifikasiya:
   1. məhsul keyfiyyətinin standartlarda öz əksini tapmış tələblərə cavab verməsinin sınaqdan keçirilməsidir
   2. məhsullar üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyətdir
   3. məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir
   4. məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiş normalar əsasında kadrlara tələbatın hesablanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir
   5. məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləşdirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdir
8. Standartlaşdırma:
   1. normaların işlənib hazırlanması (yaradılması) üzrə fəaliyyətdir
   2. məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiş normalar əsasında kadrlara tələbatın hesablanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir
   3. məhsul keyfiyyətinin standartlarda öz əksini tapmış tələblərə cavab verməsinin sınaqdan keçirilməsidir
   4. məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir
   5. məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləşdirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdir
9. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti göstəricilərinə aid deyil?
   1. məhsulun maya dəyəri
   2. texnolojilik göstəriciləri
   3. məhsulun nəql olunma qabiliyyəti
   4. məhsulun estetik göstəriciləri
   5. standartlaşdırma və eyniləşdirmə (unifikasiya) göstəriciləri
10. Əhəmiyyəti, tətbiq miqyası və məsuliyyət dərəcəsinə görə standartlar hansı növlərə bölünür?
    1. beynəlxalq, regional, dövlətlərarası, milli standartlara
    2. məhsul, xidmət, sənaye, ticarət standartlarına
    3. müəssisədaxili, müəsisələrarası, sahə, milli standartlara
    4. material, hazır məhsul, xidmət standartlarına
    5. analitik, ekperimental, statistik standartlara
11. Məhsulun keyfiyyəti:
    1. istehsal prosesində formalaşır
    2. satış zamanı formalaşır
    3. bazarda formalaşır
    4. məhsula servis prosesində formalaşır
    5. tədavül prosesində formalaşır
12. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi:
    1. məhsulların sayının kəmiyyətсə nisbi mənada artırılması deməkdir
    2. təklifin azalması deməkdir
    3. məhsulların istehsalının faktiki həcminin artması deməkdir
    4. işçilərin sayının ixtisar edilməsi deməkdir
    5. məhsulların sayının kəmiyyətсə nisbi mənada azalması deməkdir
13. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin qiymət siyasətinin köməyi ilə nail olmaq istədiyi məqsədlərə aid olunmur?
    1. Müəssisənin likvidliyinin (ödəməqabiliyyətinin) təmin olunması məqsədi
    2. Mənfəətin maksimumlaşdırılması
    3. Müəssisənin bazarda öz satış payını artırması məqsədi
    4. İşçilərin sayının azaldılmasına nail olmaq məqsədi
    5. Bazarda müəssisənin stabil mövqeyinin saxlanması məqsədi
14. Qiymət funksiyalarına aiddir:
    1. uçot, stimullaşdırma və bölgü
    2. uçot, stimullaşdırma və nəzarət
    3. analitik, müşahidə və eksperimental
    4. nəzarət, stimullaşdırma və bölgü
    5. stimullaşdırma, bölgü və tənzimləmə
15. Müəssisə öz məhsuluna qiymət müəyyən edərkən aşağıdakı amillərdən hansını nəzərə almalıdır?
    1. məhsulun maya dəyərini
    2. işçilərin rəyini
    3. əsas fondların mənəvi köhnəlməsini
    4. təchizatçıların etibarlılığını
    5. hazır məhsul anbarının həcmini
16. Məhsulun qiymətinə hansı amil təsir etmir?
    1. hazır məhsul anbarının həcmi
    2. məhsulun maya dəyəri
    3. məhsulun əvəzedicilərinin qiyməti
    4. inflyasiyanın səviyyəsi
    5. analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin bazardakı davranışları
17. Qiymətlərin növlərinə aid deyil?
    1. qarışıq qiymətlər
    2. topdansatış qiyməti
    3. tikinti məhsuluna qiymət
    4. nəqliyyat tarifləri
    5. pərakəndəsatış qiymətləri
18. Oliqopolik sahə:
    1. nisbətən az sayda müəssisənin əmtəə və xidmətlər bazarında hakimlik etdiyi sahədir
    2. təbii inhisarın mövcud olduğu sahədir
    3. eyni olmayan, lakin oxşar məhsullar istehsal edən nisbətən çoxlu sayda müəssisələrin mövcud olduğu sahədir
    4. standart və ya eynicinsli məhsullar istehsal edən çoxlu sayda müəssisələrin mövcud olduğu sahədir
    5. müəyyən məhsul istehsal edən və xidmət göstərən bir müəssisənin mövcud olduğu sahədir
19. Müəssisədə cəlb edilmiş maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
    1. ehtiyat kapitalı
    2. bank kreditləri
    3. kreditor borcları
    4. istiqrazların və başqa borc qiymətli kağızların satışından daxil olan vəsaitlər
    5. borc vəsaitləri
20. Müəssisədə xüsusi maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
    1. səhmlərin satışından daxil olan vəsaitlər
    2. istiqrazların satışından daxil olan vəsaitlər
    3. kreditor borcları
    4. bank kreditləri
    5. müəssisənin əmək haqqı üzrə borc öhdəlikləri
21. Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi:
    1. dövlət qeydiyyatına alınarkən müəyyən edilir
    2. dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra müəyyən edilir
    3. müəssisə fəaliyyət göstərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir
    4. vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir
    5. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir
22. Müəssisənin balansının passiv hissəsi nəyi göstərir?
    1. müəssisənin əmlakının yaranma mənbəyini;
    2. müəssisənin əmlakının tərkibini;
    3. müəssisənin mənfəətinin bölgüsü qaydalarını;
    4. müəssisənin işçilərinin və avadanlıqlarının sayını;
    5. müəssisənin pul vəsaitlərini.
23. Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas tutduğu məqsədlərə nə daxildir?
24. təchizat və satış mənbələrinin diversifikasiyası
25. nizamnamə fondunun azaldılması
26. işçilərin əmək haqqının yüksəldilməsi
27. əsas fondların ekstensiv istifadə əmsalının artırlması
28. müəssisənin əmək haqqı üzrə borclarının azaldılması
29. Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas tutduğu məqsədlərə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
    1. əmək haqqının artırılması
    2. resursların əldə olunması
    3. satışın artırılması
    4. satış mənbələrinin diversifikasiyası
    5. təchizat mənbələrinin diversifikasiyası
30. Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti növlərinə nələr daxil deyil?
    1. planlaşdırma və proqramlaşdırma
    2. ixrac və idxal
    3. birbaşa investisiya və portifel investisiyası
    4. idarəetmə kontraktları
    5. lisenziyalaşdırma
31. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinə təsir edən amil- lərə aid deyil?
    1. sosial amillər;
    2. coğrafi amillər;
    3. tarixi amillər;
    4. siyasi və iqtisadi amillər;
    5. hüquqi və mədəni amillər;
32. Müəssisə ixrac əməliyyatlarını həyata keçirərkən gömrük orqanlarına hansı sənədi təqdim etmir?
    1. müəssisənin nizamnaməsi
    2. müəssisənin Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş kodu
    3. xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə
    4. ixrac olunan məhsulların mənşəyi haqqında sənəd
    5. gömrük yük bəyannaməsi
33. Müəssisə idxal əməliyyatlarını həyata keçirərkən gömrük orqanlarına hansı sənədi təqdim etmir?
    1. dövlət qeydiyyatı şəhadətnaməsi
    2. əmtəənin keyfiyyət sertifikatı
    3. gömrük yük bəyannaməsi
    4. invoys
    5. əmtəənin mənşəyini təsdiq edən sənəd
34. İqtisad elmi aşağıdakı elm sahələrinin hansına aiddir?
    1. Ictimai elmlər
    2. Texniki elmlər
    3. Təbiət elmləri
    4. Siyasi elmlər
    5. Dəqiq elmlər
35. «Firmanın iqtisadiyyatı» kursunun obyekti hansıdır?
    1. Firmalar, onların istehsal təsərrüfat fəaliyyəti
    2. Firmada baş verən iqtisadi proseslərin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi
    3. Firma birlikləri, sənaye sahələri
    4. Firmaların dövlət tənzimlənməsi, məşğulluq problenmləri
    5. Mövcud istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür formalarının öyrənilməsi
36. Neoklassik nəzəriyyəyə görə firma :
37. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir;
38. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai təlabatı ödəmək kimi şərtləndirilir;
39. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır;
40. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır;
41. mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;
42. İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma
    1. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır;
    2. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir;
    3. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai təlabatı ödəmək kimi şərtləndirilir;
    4. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən, məqsədi isə mənfəət əldə etmək olmayan mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır;
    5. mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;
43. İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma:
44. sövdələşmə (transaksiya) xərclərinə qənaət və resurs sahiblərinin təsərrüfat qərarlarının koordinasiyası ilə əlaqədar olan xərclərin nisbətini optimallaşdıran təşkilatdır
45. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir;
46. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai tələbatı ödəmək kimi şərtləndirilir;
47. müxtəlif səviyyələrdə baş verən sahibkarlıq funksiyalarının qarşılıqlı fəaliyyəti sistemidir;
48. mütəhərrlik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;
49. Davranma nəzəriyyəyə görə firma:
50. mütəhərrlik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;
51. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir;
52. istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai tələbatı ödəmək kimi şərtləndirilir;
53. bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya quruluşlu təşkilatdır;
54. sövdələşmə (transaksiya) xərclərinə qənaət və resurs sahiblərinin təsərrüfat qərarlarının koordinasiyası ilə əlaqədar olan xərclərin nisbətini optimallaşdıran təşkilatdır
55. İtalyan sözü olan “firma” sözü azərbaycan dilində hansı sözlərə uyğun gəlir?
56. “imza”, “nişan”
57. “imza”, “birlik”
58. “xidmət”. “nişan”
59. “imza”, “fond”
60. “nişan”,“kollektiv”
61. Aşağıdakılardan hansı firmaya aiddir, müəssisəyə aid deyil?
    1. Kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək
    2. hüquqi şəxs statusunu almaq
    3. məhsul istehsal etmək
    4. məqsədi mənfəət əldə etmək
    5. işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamaq
62. Aşağıdakı ifadələrdən hansı səhvdir?
    1. Firma yalnız kommersiya fəaliyyəti həyata keçirir.
    2. firma innovasiya fəaliyyətini və qiymət siyasətini həyata keçirən şəxsdir
    3. firmanın tərkibi bir vəya bir neçə müəssisədən ibarətdir
    4. firma kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisədir, təşkilatdır
    5. firma məhsul istehsal edən, sənaye xarakterli iş görən vəxidmətlər göstərən hüquqi şəxsdir
63. “Firmanın iqtisadiyyatı” kursunun predmeti hansıdır?
64. istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın təsərrüfat - kommersiya fəaliyyətindəki təzahür formaları, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqlar, istehsal və qeyri-istehsal amilləri, məhsul istehsalı və xidmətlər göstərilməsinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi
65. firmalar, onların istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti və dövlət büdcəsinin gəlirlərinin araşdırılması
66. firmaların, sənaye sahələri, milli iqtisadiyyatın davamlıə inkişaf məsələlərini öyrənilməsi
67. firmaların dövlət tınzimlənməsi, məşğulluq problemləri
68. istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür formaları, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqlar, istehsal və qeyri-istehsal amilləri, məhsul istehsalı və xidmətlər göstərilməsinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi
69. “Firmanın idarə edilməsi” kursunun məqsədi nədir?
    1. firmanın iqtisadiyyatının nəzəri və praktiki məsələlərini, onun iqtisadiyyatının səmərəli idarə edilməsinin qayda və metodlarını öyrənməkdir
    2. firmaya aid iqtisadi terminləri öyrənmək
    3. firmaların ölkənin iqtisadi inkişafındakı rolunu öyrənmək
    4. firmaların ölkənin sosial inkişafındakı rolunu öyrənmək
    5. mövcud istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür formalarının, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqların öyrənmək
70. Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə firmalar bölünürlər:
    1. istehlak şeyləri və istehsal vasitələri istehsal edən müəssisələrə
    2. kiçik və orta müəssisələrə
    3. istehsal və kommersiya müəssisələrinə
    4. əl əməyinə əsaslanan və avtomatlaşdırılmış müəssisələrə
    5. ixtisaslaşdırılmış və universal müəssisələrə
71. Firmanın təşkilati-hüquqi formalarına nələr daxildir?
    1. məhdud məsuliyyətli müəssisə və səhmdar cəmiyyət
    2. kiçik, orta və iri müəssislər
    3. istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələri
    4. özəl müəssisə və müştərək müəssisə
    5. dövlət müəssisəsi və xarici müəssisə
72. Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərdə səhmdarların maksimum sayı nə qədər olmalıdır?
    1. 50 nəfər;
    2. 55 nəfər;
    3. 40 nəfər;
    4. 49 nəfər;
    5. 100 nəfər;
73. Adi səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının:
    1. 75 faizindən az ola bilməz
    2. 25 faizindən çox ola bilməz
    3. 100 faizini təşkil etməlidir
    4. 50 faizindən çox ola bilməz
    5. hədd yoxdur
74. İmtyazlı səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının:
    1. 25 faizindən çox ola bilməz
    2. 100 faizini təşkil etməlidir
    3. 50 faizindən çox olmalıdır
    4. 75 faizindən az ola bilməz
    5. hədd yoxdur
75. Məhsulun istehsalında iştirak etməyən bölmə hansıdır?
    1. sosial-məişət bölməsi
    2. əsas sex
    3. yardımçı sex
    4. köməkçi sex
    5. xidmətedici sex
76. Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi:
    1. müəssisə yaradılarkən müəyyən edilir
    2. dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra müəyyən edilir
    3. müəssisə fəaliyyət göstərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir
    4. vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir
    5. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir
77. Fəaliyyət miqyasına görə sənaye müəssisələri bölünürülər:
    1. kiçik, orta və iri müəssisələrə
    2. kiçik, böyük, qarışıq müəssisələrə
    3. xırda, böyük və transmilli müəssisələrə
    4. kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə
    5. axınlı, dəstəli və fərdi müəssisələrə
78. İxtisaslaşdırılma dərəcəsinə görə müəssisələr müəssisələr bölünürülər:
    1. ixtisaslaşdırılmış, universal və qarışıq müəssisələrə
    2. ixtisaslaşdırılımış, kombinələşmiş müəssisələrə
    3. istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələrinə
    4. kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə
    5. ixtisaslaşdırılımış, axınlı və fərdi müəssisələrə
79. Müəssisənin tərkibinə daxil olan struktur bölmələr aşağıdakı hansı vəhdətliyə malik olurlar?
    1. təşkilati;
    2. texnoloji;
    3. sosial;
    4. pisxoloji;
    5. fiziki.
80. İstehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə görə hansı kateqoriyalarına bölünürlər?
    1. Fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, mühafizə işçiləri
    2. sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, şagirdlər, qulluqçular;
    3. menecerlər, marketoloqlar, mühasiblər, mühəndislər, yardımçı təsərrəüfat işçiləri, payçılar;
    4. baş mühəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqçular, servis xidməti göstərənlər, satıcılar, klub işçiləri;
    5. mühəndis-texniki işçilər, fəhlələr, şagirdlər, mühafizə işçiləri, vergi orqanlarının əməkdaşları.
81. Sənaye fəhlələri ixtisas dərəcələrinə görə neçə qrupa bölünürlər?
    1. 4
    2. 9
    3. 6
    4. 5
    5. 3
82. İşlərinin xarakterinə görə fəhlələr qrupuna aid deyil:
    1. müəssisə ərazisinə nəzarət edənlər;
    2. əmək predmetini emal edənlər;
    3. xammal və hazır məhsulu nəql edənlər;
    4. təmir işini həyata keçirənlər.
    5. məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edənlər
83. Müəssisələrdə kadrların strukturu necə müəyyən edilir?
    1. heyətin orta siyahi sayında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin xüsusi çəkisinə görə
    2. əsas fəhlələrin sayında heyətin orta siyahi sayının xüsusi çəkisinə görə
    3. köməkçi fəhlələrin sayınının əsas fəhlələrin sayına nisbətinə görə
    4. heyətin orta siyahi sayının rəhbər və mütəxəssislərin sayına nisbətinə görə
    5. mühafizə işçilərinin sayının əsas və köməkçi fəhlələrin ümumi sayında xüsusi çəkisinə görə
84. Sənaye-istehsal heyətinə daxil edilmir:
    1. mənzi-kommunal təsərrüfatının işçiləri
    2. əsas fəhlələr
    3. köməkçi fəhlələr
    4. mütəxəsislər
    5. mühafizə işçiləri və yanğın söndürənlər
85. Əməyin ödənişinin işəmuzd formasına aid deyil:
    1. intensiv işəmuzd;
    2. birbaşa işəmuzd;
    3. dolayı işəmuzd;
    4. mütərəqqi işəmuzd;
    5. mükafatlı işəmuzd.
86. Əməyin ödənişinin vaxtamuzd formasına aiddir:
    1. mükafatlı vaxtamuzd
    2. dolayı vaxtamuzd;
    3. mütərəqqi vaxtamuzd;
    4. akord sistemi;
    5. birbaşa vaxtamuzd;
87. İstehsalın əsas fondları nədir?
    1. istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən istehsal fondlarıdır
    2. öz formasını istehsal prosesində dəyişəcək hazır məhsula çevrilən material qiymətliləridir.
    3. istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə bir il ərzində tamamilə keçirən əmək vasitələri və predmetləridir
    4. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
    5. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
88. İstehsalın əsas fondlarının tərkibinə nələr daxildir?
    1. bina və nəqliyyat vasitələri
    2. qurğu və materiallar
    3. nəqliyyat vasitələri və istehsal tullantıları
    4. binalar və yanacaq ehtiyyatları
    5. ötürücü mexanizmlər və tara materialları
89. İstehsalın əsas fondlarının quruluşu necə hesablanır?
    1. ünsürlərdən hər birinin ümumi dəyərdəki xüsusi çəkisi
    2. aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti
    3. binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti
    4. texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti
    5. əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xüsusi çəkisi
90. Aşağıda göstərilən istehsal vasitələrindən hansı əsas fond deyil?
    1. məmulat
    2. bina
    3. dəzgah
    4. qurğu
    5. nəqliyyat vasitəsi
91. Əsas fondların qiymətləndirmə üsulları hansılardır?
    1. ilkin və bərpa dəyərinə görə
    2. köhnəlmə və amortizasiya dəyərinə görə
    3. işləmə müddəti və satış dəyərinə görə
    4. ilkin dəyərinə və təzələnmə əmsalına görə
    5. qalıq və satış dəyərinə görə
92. Əsas fondların aşınma növləri hansılardır?
    1. fiziki, mənəvi, sosial, iqtisadi
    2. fiziki, texniki, mənəvi, sosial
    3. texniki, texnoloji, fiziki, mənəvi
    4. mənəvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi
    5. texniki , mənəvi, sosial, siyasi
93. Əsas fondların amortizasiyası nədir?
    1. aşınma ilə əlaqədar, əsas fondun dəyərindən yaradılan məhsulun üzərinə keçən dəyər
    2. əsas fondların dəyərindəki artım
    3. mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəri
    4. əsas fondların yeniləri ilə əvəz olunma faizi
    5. əsas fondların satışından gələn gəlirdir
94. Avadanlıqlarda təmir işi nə vaxt həyata keçirir?
    1. avadanlıq fiziki köhnələndə
    2. avadanlıq satıldıqda
    3. avadanlıq yeni alınanda
    4. avadanlıqların yerini dəyişdikdə
    5. avadanlıqların yerləşdirilməsində
95. Müəssisəsinin əsas fondlarına nə aid deyil?
    1. Hazır məhsul anbarında olan avadanlıq
    2. Binalar
    3. Sexdə qurulmuş avadanlıq
    4. Nəqliyyat vasitələri
    5. Zavoddaxili su kəmərləri
96. İstehsal gücü nədir?
    1. müəssisənin zəruri keyfiyyətdə, çeşiddə maksimum məhsul buraxa bilmə imkanı
    2. müəssisəyə dövlətin icazə verdiyi maksimum istehsal imkanı
    3. müəssisənin zəruri keyfiyyətdə, çeşiddə maksimum məhsul satmaq imkanı
    4. müəssisənin illik istehsal həcmi
    5. müəssisənin bazardakı payıdır
97. Müəssisənin dövriyyə fondları nədir?
    1. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
    2. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
    3. istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq, dəyərini itirən fondlardır
    4. öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondler
    5. istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən istehsal fondlarıdır
98. Dövriyyə fondlarının tərkib ünsürləri hansılardır?
    1. istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal və gələcək dövrün xərcləri
    2. tədavül fondları, gələcək dövrün xərcləri və pul vəsaitləri
    3. yanacaq, təmir ehtiyatları və hazır məhsul
    4. pul vəsaitləri, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, debitor borcları
    5. gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondları, pul vəsaitləri
99. Dövriyyə vəsaitlərinə nələr aiddir?
    1. dövriyyə fondları və tədavül fondları
    2. istehsal ehtiyyatları və qurğuları
    3. dövrüyyə fondları və əsas fondler
    4. gələcək dövrün xərcləri və ötürücü qurğular
    5. pul vəsaitləri və çoxillik əkmələr
100. Müəssisədə materiallardan ehtiyat növləri hansılardır?
     1. cari, hazırlıq, sığorta, mövsümü
     2. cari, mövsümü, müddətli, hazırlıq
     3. uzun müddətli, qısamüddətli, cari, hazırlıq
     4. cari, istehsal, satış, sığorta
     5. istehsal, satış, xidmət, cari
101. Məsrəf normasına daxil olmayan nədir?
     1. təchizat itkiləri
     2. texnoloji tullantılar
     3. texnoloji itkilər
     4. xalis məsrəf
     5. texniki-təşkilati itkilər
102. Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir:
     1. pul vəsaitləri
     2. istehsal ehtiyatları;
     3. bitməmiş ehtiyatlar;
     4. gələcək dövrün xərcləri;
     5. hazır məhsul;
103. Material məsrəf normasının tərkibinə nələr daxildir?
     1. təşkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf, texnoloji tullantılar və itkilər
     2. dəstləşdirici məmulatlar, texnoloji tullantılar və itkilər, təşkilati-texniki tullantı və itkilər
     3. xammal və yanacaq, material və dəstləşdirici məmulatlar, xalis (faydalı) məsrəf
     4. xammal, təşkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf
     5. xalis (faydalı) məsrəf, xammal, material və dəstləşdirici məmulatlar
104. Məsrəf normaları tətbiq miqyasına görə necə qruplaşdırılır?
     1. fərdi və qrup normaları
     2. fərdi və kütləvi normalar
     3. müfəssəl və fərdi normalar
     4. kütləvi və iriləşdirilmiş normalar
     5. perspektiv və müfəssəl normalar
105. İki məhsulgöndərmə arasındakı vaxt intervalında müəssisənin normal işini təmin etmək üçün hansı növ ehtiyat yaradılır?
     1. cari ehtiyat
     2. sığorta ehtiyatı
     3. hazırlıq ehtiyatı
     4. mövsümü ehtiyat
     5. müəssisədaxili ehtiyat
106. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin tədavül fondlarına aid deyil?
     1. az qiymətli və tez köhnələn əşyalar
     2. anbardakı hazır məhsul
     3. yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiş məhsullar
     4. pul vəsaitləri
     5. debitor borcları
107. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin istehsal ehtiyatlarına aid deyil?
     1. yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiş məhsullar
     2. xammal, əsas material və satın alınmış yarımfabrikatlar
     3. köməkçi materiallar
     4. tara və tara materialları
     5. alətlər, təsərrüfat əşyaları və digər azqiymətli, tezköhnələn əşyalar
108. Gələcək dövrün xərclərinə daxildir:
     1. hazırkı dövrdə çəkilmiş, lakin gələcəkdə xərc kimi məhsulun maya dəyərinə daxil edilməklə geri qaytarılan xərclər;
     2. hazırkı dövrdə çəkilmiş, lakin gələcəkdə gəlir kimi məhsulun reallaşdirilmasından əldə edilən vəsaitlər;
     3. hazırkı dövrdə satılmış, lakin gələcəkdə ödəniləcək məhsullar;
     4. gələcəkdə çəkilmiş, lakin hazırkı dövrdə xərc kimi məhsulun maya dəyərinə daxil edilməklə geri qaytarılan xərclər;
     5. hazırkı dövrdə maya dəyərinə daxil edilmiş və xərc kimi geri qaytarılmış xərclər;
109. Tədavül fondlarına daxildir:
     1. hazır məhsul;
     2. bitməmiş istehsal;
     3. maşın və avadanlıqlar;
     4. gələcək dövrün xərcləri;
     5. istehsal ehtiyatları.
110. Hansı göstəricilər dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edir?
     1. dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə və yüklənmə əmsalı;
     2. fondverimi və fondtutumu göstəriciləri;
     3. növbəlilik əmsalı;
     4. dövriyyə vəsaitlərinin məhsuldarlığı və ehtiyatı göstəriciləri;
     5. dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığı və fondverimi göstəriciləri.
111. Müəssisədə bitməmiş istehsala aşağıdakılardan hansı aidir?
     1. istehsal prosesinə daxil olmuş və emal prosesində olan xammal və materialların dəyəri.
     2. hazır məhsulun dəyəri;
     3. istehsal prosesinə daxil olmamış xammal və materialların dəyəri;
     4. yeni məhsulun layihələndirilməsi və nümunəsinin yaradılması ilə əlaqədar xərclər;
     5. əsas fondların yaradılması ilə əlaqədar xərclər;
112. Hazır məhsul:
     1. normalaşdırılan tədavül fondlarına aiddir
     2. normalaşdırılan dövriyyə fondlara aiddir
     3. istehsal ehtiyatlarına aiddir
     4. normalaşdırılmayan tədavül fondlarına aiddir
     5. əsas fondlara aiddir
113. Müəssisənin dövriyyə vəsaitləri nədir?
     1. müəssisənin öz pul vəsaitinin fasiləsiz dövranını təmin etmək məqsədilə

dövriyyə və tədavül fondlarının yaranmasına avans edilmiş pul vəsaitinin məcmusudur.

* 1. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
  2. yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
  3. öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondlar
  4. müəssisənin dövriyyə fondları və tədavül fondlarının hasilidir;

1. Adətən gələcək dövrün xərcləri dövriyyə fondlarının neçə faizini təşkil edir?
   1. 5
   2. 10
   3. 50
   4. 25
   5. 20
2. Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin hansından aslıdır?
   1. istehsal tsiklinin uzunluğundan, məhsulun maya dəyərindən və istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən.
   2. istehsal tsiklinin uzunluğundan, əsas fondların yeniləşmə əmsalından və məhsulun maya dəyərindən
   3. istehsal olunan məhsulun həcmi və tərkibindən, reallaşdırılmış məhsulun həcmindən;
   4. istehsal olunan məhsulun həcmi, işçilərin sayı və istehsal tsiklinin uzunluğundan;
   5. istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən, məhsulun maya dəyərindən və əməyin təşkilindən;
3. Aşağıdakılardan amillərdən hansı dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinə təsir göstərir?
   1. istehsal tsiklinin uzunluğu
   2. işçilərin sayı
   3. əsas fondların orta illik dəyəri
   4. mənfəətin həcmi
   5. işçilərin axını
4. Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin hansından aslı deyil?
   1. reallaşdırılmış məhsulun həcmindən;
   2. istehsal tsiklinin uzunluğundan;
   3. istehsal olunan məhsulun həcmindən;
   4. istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən;
   5. məhsulun maya dəyərindən
5. İstehsal məsrəfləri iqtisadi elementlər üzrə necə qruplaşdırılır?
   1. material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların amortizasiyası və sair xərclər;
   2. xammal, material, enerji, gələcək dövrün xərcləri, reklam xərcləri, zavoddaxili və zavoddan kənar nəqliyyat, su, qaz, cərimə və vergi və sair xərclər;
   3. material xərcləri (geri qaytarınlan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), amortizasiya ayırmaları, fəhlələrin əsas və əlavə əmək haqqı, fəhlələrin əlavə əmək haqqı, sosial ehtiyaclara ayırmalar və sair xərclər
   4. xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq və enerji, istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqı, istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri;
   5. material, amortizasiya ayırmaları, nəqliyyat, satış və satışdan sonrakı servis xərcləri.
6. Düzxәtlilik prinsipi:
   1. xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
   2. müәssisәnin ayrı­ayırı bölmәlәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә onların kooperasiyasını әks etdirir;
   3. müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrı­ayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
   4. müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biri­birindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
   5. әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
7. İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәssisәnin ayrı­ayırı bölmәlәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә onların kooperasiyasını nәzәrdә tutur?
   1. İxtisaslaşma prinsipi.
   2. Düzxәttilik prinsipi;
   3. Mütanasiblik prinsipi;
   4. Paralellik prinsipi;
   5. Ahәngdarlıq prinsipi;
8. Müәssisәdә aşağıdakılardan hansı әmәk proseslәrinә aid deyil?
   1. rәnglәnmiş maşınların boyasının quruması prosesi.
   2. әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr;
   3. әl­mexaniklәşdirilmiş proseslәr;
   4. maşın­әl proseslәri;
   5. maşınlı proseslәr;
9. Aşağıdakılardan әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin istiqamәtlәrinә aid deyil?
   1. müәssisәnin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatının yaxşılaşdırılması
   2. müәyyәn iş yerinә texnoloji proseslәrin tәhkim olunması mәqsәdәuyğunluğunun müәyyәn edilmәsi;
   3. texnoloji avadanlığın, alәt vә qurğuların işinin sәmәrәliliyini vә qәnaәtçilliyini tәmin edәn tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması.;
   4. istehsal proseslәrindә әmәk cisimlәrinin paralel hәrәkәt formalarının tәtbiqi;
   5. müәyyәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә daha sәmәrәli әmәk proseslәrinin tәtbiqi;
10. İstehsal prosesi ibarәtdir:
    1. әmәk vә tәbii proseslәrdәn;
    2. nәqliyyat vә maddi­tәminat proseslәrindәn;
    3. әmәk vә idarәetmә proseslәrindәn;
    4. tәnzimlәmә vә koordinasiya proseslәrindәn;
    5. istehsal vә satış proseslәrindәn;
11. Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindә iri müәssisәlәr tam üstünlüyә malikdir:
    1. elektroenergetika, neft emalı, qara vә әlvan metallurgiya, kimya vә neft­kimya sәnayesi, sement istehsalı, maşınqayırma, şüşә vә çini­saxsı sәnayesi;
    2. yüngül sәnaye, gön­dәri vә ayaqqabı sәnayesi, metal emalı sәnayesi, kombinәlәşdirilmiş yem istehsalı;
    3. bәdii mәmulatlar istehsalı, musiqi alәtlәrinin hazırlanması, oyuncaq istehsalı, kimyәvi tәmizlәmә vә boyama, dәftәrxana lәvazimatı istehsalı;
    4. ağac emalı vә mebel, sellüloz – kağız, poliqrafiya, tikinti ma¬te¬rialları, toxuculuq, balıq, kon¬serv sәnaye sahәlәri;
    5. istehlak malları istehsalı, istehsal vasitәlәrinin istehsalı, tikinti materialları sәnayesi, emal sәnayesi.
12. Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi tәsir göstәrir?
13. müәssisәnin buraxdığı mәhsulun nomenklatura vә çeşidinin genişlәnmәsi
14. buraxılan mәhsula perspektiv dövr üçün tәlәbatın artması vә satış bazarının genişlәnmәsi
15. elmi­texniki tәrәqqinin yüksәk tempi
16. müәssisәdә mәhsul buraxılışının tәmәrküzlәşmәsi vә istehsalın optimal ölçüyәdәk artması
17. buraxılan mәhsulun çeşidinin uzunmüddәtli vә mәqsәdәuyğun konstruktiv sabitliyinin yaradılması
18. Aşağıdakılardan hansı layihә tapşırığında әks olunmur?
    1. mәhsulun satış bazarları
    2. mәhsulun adı
    3. mәhsulun tәyinatı
    4. mәhsulun tәtbiq sahәsi
    5. mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәri
19. Müәssisәdә tәmir­mexaniki sex adәtәtәn kimә tabe olur?
    1. baş mexanikә;
    2. baş energetika;
    3. baş iqtisadçıya;
    4. istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;
    5. әsas sexin rәisinә.
20. Avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilmәsi, onların yağlamasının hәyata keçirilmәsi, kiçik qüsurların aradan qaldırılması necә adlanır?
    1. tәmirlәr arası xidmәt
    2. modernlәşdirmә;
    3. orta tәmir;
    4. әsaslı tәmir
    5. cari tәmir.
21. Aşağıdakılardan hansı energetika tәsәrrüfatının vәzifәlәrinә aid deyil?
    1. bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;
    2. kәnardan alınan enerjini istehlak edilmәsi mümkün olan parametrlәrә çevirmәk;
    3. alınma mәnbәlәrindәn asılı olaraq enerjini ümumizavod şәbәkәlәri vә qurğuları arasında bölüşdürmәk;
    4. maye vә bәrk yanacaq növlәrini lazımı şәraitdә vә keyfiyyәtdә saxlanılmasını tәmin etmәk;
    5. enerji ehtiyatlarına qәanәt edilmәsinә nail olmaq vә energetika tәsәrrüfatının saxlanılmasına çәkilәn xәrclәri minimuma endirmәk üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq vә hәyata keçirmәk;
22. Sәnaye müәssisәlәrindә yükdaşıma sistemlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
    1. standart­qrafik vә sifarişlәr üzrә
    2. fasilәsiz vә fasilәli;
    3. daimi vә mövsümü;
    4. cari vә opreativ;
    5. cari vә perspektiv.
23. Müәssisәdә texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
    1. mәhsulun hazırlanması prosesindә normativlәrdәn kәnarlaşma halları müşahidә edәrsә, onun istehsalını dayandırmaq
    2. müәssisәdә işçilәrin əmәk haqqının vaxtlı­vaxtında verilmәsinә nәzarәt etmәk;
    3. iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin ayrı­ayrı bölmәlәri arasında koordinasiyasının hәyata keçirimәk;
    4. müәssisәdә iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün istehsal prosesinә operativ nәzarәti hәyata keçirilmәk
    5. müәssisәni vaxtlı­vaxtında xammal vә materiallarla tәmin etmәk;
24. Müәyyәn bir mәhsulun hazırlanması prosesindә onun ayrı­ayrı hissәlәrinin hazırlanmasına nәzarәt hansı texniki nәzarәt növünә aiddir?
    1. aralıq;
    2. ilkin
    3. ucdantutma;
    4. seçmә;
    5. baxış.
25. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işlәmәsinin әsas tәşkilati­texniki şәrtlәrinә aid deyil?
    1. istehsal avadanlıqlarının amortizasiya normalarının artırılması
    2. istehsalın vә әmәyin düzgün tәşkili vә onun tәkmillәşdirilmәsi;
    3. mәhsul buraxılışı üzrә tapşırıqların elmi cәhәtdәn әsaslandırılması;
    4. mәhsulun keyfiyyәti üzәrindә operativ nәzarәtin sәmәrәli tәşkili;
    5. istehsalın vaxtlı­vaxtında maddi­enerji ehtiyatları ilә tәchiz olunması;
26. Texnoloji intizam dedikdә:
    1. istehsal prosesindә mәhsul hazırlanması texnologiyasının tәlәblәrinә әmәl olunması başa düşülür;
    2. müәssisәdә hesablanan vergilәrin vaxtlı­vaxtında ödәnilmәsi başa düşülür
    3. müәssisәdә kadrların vaxtlı­vaxtında attestasiya olunması başa düşülür;
    4. müәssisәdә yeni texnologiyaların yaradılmasını nәzәrdә tutulur;
    5. istehsal prosesindә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi başa düşülür
27. İstehsal prosesindә operativ tәnzimlәnmәnin әsas şәrti nәdәn ibarәtdir?
    1. texnoloji intizama riayәt etmәk
    2. avadanlıqları yerlәşdirmәk
    3. işçilәri yerlәşdirmә
    4. işin lahiyәlәşdirlmәsi
    5. maddi stimullaşdırma
28. Müәssisәdә әmәyin normalaşdırılması nәyi tәmin etmir?
    1. istehsal olunan mәhsulların satış imkanlarını müәyyәn etmәyi.
    2. peşә vә ixtisas üzrә işçilәrin zәruri sayını hesablamağı;
    3. әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığını әsaslandırmağı;
    4. istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın plan әmәktutumunu müәyyәn etmәyi;
    5. әmәyin nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyi
29. Sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin tәşkilinin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
    1. istehsalatda yeni texnika vә texnologiyanının tәtbiq edilmәsi;
    2. әlverişli iş şәraitini yaradılması;
    3. istehsalatda texnoloji vә әmәk intizamana әmәl olunmasının tәmin edilmәsi;
    4. әmәk kollektivinin yaradıcılıq tәşәbbüsünün stimullaşdırılması;
    5. iş vaxtının dәqiq uçota alınmasının sәmәrәli üsullarının vә qaydalarının tәtbiq olunması.
30. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxil deyil?
    1. müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması;
    2. işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
    3. әmәk üsulları vә şәraitinin tәkmillәşdirilmәsi;
    4. hәr bir işçinin vә kollektivinin yüksәk son nәticәlәrә görә maddi vә mәnәvi stimullaşdırılmasının daha sәmәrәli metod vә formalarının işlәnib hazırlanması;
    5. yaradıcılıq fәalığını stimullaşdıran şәrait yaradılması.
31. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxildir?
32. işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi;
33. müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması;
34. istehsalın әrazi üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
35. әsas fondların strukturun tәkmillәşdirilmәsi;
36. müәssisәdә istehsala hazırlığın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
37. Mәhsul (iş) vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının elmi әsaslandırılmış hәcmi hansı normanı әks etdirir?
    1. vaxt norması;
    2. mәsrәf norması;
    3. say norması;
    4. hasilat norması;
    5. xidmәt norması
38. Müәssisәdә sosial inkişaf üzrә qrupun funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?
    1. әmәk kollektivinin iş şәraitini yaxşılaşdırmaq üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq
    2. buraxılacaq mәhsulların keyfiyyәtini mütәmadi olaraq yaxşılaşdırmaq;
    3. әmәk mәhsulldarlığının yüksәldilmәsinә vә fondveriminin artırılmasına nail olmaq;
    4. istehlakçıların sifarişlәrinin vaxtında vә tәlәb olunan keyfiyyәtdә yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk;
    5. elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış normativ vә normaları işlәyib hazırlamaq;
39. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı әmәk kollektivlәrinin sosial problemlәrin hәllindә rolu baxımından düzgün deyil?
    1. әmәk kollektivlәri müәssisәnin tәsis edilmәsindә әsas rol oynayır;
    2. hәr bir müәssisәdә әmәk münasibәtlәri sosial proseslәrin başlanğıcını, әsasını tәşkil edir;
    3. әmәk koolektivlәri cәmiyyәtin tәşkilindә xüsusi yerә malikdirlәr;
    4. әmәk kollektivi hәr bir işçinin yaradıcı potensialını hәyata keçirdiyi bir yerdir;
    5. әmәk kollektivlәrindә işçinini hәyat tәrzi formalaşır.
40. Müәssisәnin әmәk kollektivinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?
    1. müәssisәnin tәsisçilәri;
    2. istehsal sahәsinin әmәk kollektivi;
    3. sexin әmәk kollektivi;
    4. mühәndis­texniki işçilәr;
    5. fәhlәlәr.
41. Müәssisәdә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır?
    1. xammal vә materialın istehsalı vә ya tәdarükünün mövsümi olması ilә əlaqədar
    2. müәsisәnin xammal vә materialla tәminatında onun miqdarı, vә ya vaxtaşırlığında kәnarlaşmalar baş verәn zaman istehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә;
    3. gәlәcәkdә xammal vә materiala tәlәbin artması ehtimalı ilә;
    4. istehsal prosesinin fasilәsizliyi ilә әlaqәdar;
    5. iki mәhsulgöndәrmә (alma) arasındakı vaxt intervalında müәssisәnin ahәngdar işlәmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә
42. Texnologiya nәdir?
    1. xammal vә materialları lazımi xassәlәrә malik mәhsula çevirmәk üçün onlarla nә etmәk lazım olduğu vә bunun hansı maşın vә avadanlıqların kömәyi ilә edilmәsi haqqında biliklәrin mәcmusudur;
    2. mümkün variantların tәhlili әsasında vә istehsalın mәqsәd vә şәrtlәrinә uyğun olaraq әn sәmәrәli variantın seçilmәsidir;
    3. konkret müәssisәdә istehsal prosesinin әmәk vә maddi ünsürlәrinin optimal әlaqәlәndirilmәsini vә onun fasilәsiz vә ritmik baş vermәsi yollarını müәyyәn edәn kәmiyyәt vә keyfiyyәt asıllıqlarını öyrәnir;
    4. resursların istifadәsi üzrә mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla optimallığın müәyyәn meyarı üzrә avadanlıqların yüklәnmәsinin hesablanmasıdır;
    5. texnoloji avadanlığın, ixtisaslı fәhlәlәrin mövcudluğu şәraitindә, istehsalın sәmәrәliliyinin iqtisadi meyarları әsasında optimal istehsal proqramının müәyyәn edilmәsidir
43. Texnoloji prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır?
    1. müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә
    2. müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;
    3. sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayına әsaslanır;
    4. müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;
    5. işçilərin peşəkarlığına
44. Operativ informasiya hansı mәlumatları әks etdirir?
    1. istehsal prosesinin gedişatına nәzarәt prosesindә gündәlik әldә edilәn mәlumatlar.
    2. mәhsulun reallaşdırılmasına aid mәlumatları;
    3. mәhsulun istehsalı texnologiyası haqqında mәlumatları;
    4. mәhsulun xarakteristikasına aid mәlumatları;
    5. istehsal xәrclәrinә aid mәlumatları;
45. Texnoloji prinsip üzrә qurulmuş sexlәr hansı istehsal şәraitindә geniş tәtbtq edilir?
    1. fәrdi vә kiçik seriyalı
    2. kütlәvi vә iri seriyalı
    3. kütlәvi vә orta seriyalı
    4. orta vә iri seriyalı
    5. fәrdi vә iri seriyalı
46. Әmәyin tәtbiq zonasına nә deyilir?
    1. iş yeri;
    2. әsas sex;
    3. kömәkçi sex;
    4. istehsal sahәsi
    5. xidmәtedici sex.
47. Әmәl:
    1. fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun yerinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı görülәn işdir;
    2. istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material, yarımfabrikat) üzәrindә ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;
    3. müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin, tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
    4. işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, öz­özünә baş verir;
    5. istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal komponentlәrinin vә avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.
48. İstehsal proseslәri mürәkkәblik dәrәcәsinә görә necә tәsniflәşdirilir?
    1. sintetik, analitik vә birbaşa istehsal prosesləri
    2. әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri;
    3. mexaniki vә fiziki­kimyәvi istehsal proseslәri;
    4. dәstәli, fәrdi vә әsas istehsal proseslәri;
    5. әsas, kömәkçi vә fәrdi istehsal proseslәri;
49. Әl­mexaniklәşdirilmiş proseslәr:
    1. mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
    2. icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
    3. mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
    4. fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlı­vaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
    5. xüsusi aqreqatlarda әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir
50. Fәnd:
    1. müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin, tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
    2. istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material, yarımfabrikat) üzәrindә ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;
    3. fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun yerinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı görülәn işdir;
    4. işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, öz­özünә baş verir;
    5. istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal komponentlәrinin vә avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir
51. Xәtti struktura malik sexlәr:
    1. avadanlıqlar (iş yerlәri) texnoloji proses üzrә yerlәşdirilir vә detallar partiyası istehsal sahәsindә bir iş yerindәn digәrinә ardıcıl verilәrәk emal olunması ilә xarakterizә olunurlar;
    2. maşınlar (aqreqatlar) dәsti vә material­enerji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir müәssisә tәrkibindә nisbәtәn sabit mәkan bağlılığının olması ilә xarakterizә olunurlar;
    3. avadanlıqların (iş yerlәrinin) materialların axınına paralel yerlәşdirlmәsinә әsaslanan istehsal sahәlәrinin yaradılması ilә xarakterizә olunurlar;
    4. bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәcminin yüksәk olması ilә әlaqәdar maddi­texniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi ilә xarakterizә olunurlar;
    5. aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarakterizә olunurlar.
52. İxtisaslaşmış avadanlıqlardan hansı istehsallarda istifadә edilir?
    1. kütlәvi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә.
    2. fәrdi vә kütlәvi istehsal tiplәrindә;
    3. fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
    4. fәrdi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә;
    5. kütlәvi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
53. İstehsal tsikli necә müәyyәn olunur?
    1. xammal vә materialların istehsal prosesinin ilk әmәliyyatına daxil olduğu andan hazır mәhsulun alınmasına qәdәr sәrf olunan tәqvim vaxtının ölçüsü ilә
    2. vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan (vә ya әmәliyyatdan çıxan) detalların sayı ilә;
    3. materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtıın ölçüsü ilә;
    4. nәzarәt әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә;
    5. bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә.
54. Universal avadanlıqlardan hansı istehsallarda istifadә edilir?
    1. fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә
    2. fәrdi vә kütlәvi istehsal tiplәrindә;
    3. fәrdi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә;
    4. kütlәvi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
    5. kiçik vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә.
55. Universal istehsal proseslәri hansı istehsal tiplәrindә tәtbiq edilir?
    1. fәrdi vә kiçik seriyalı
    2. fәrdi vә kütlәvi;
    3. fәrdi vә iri seriyalı;
    4. kütlәvi vә kiçik seriyalı;
    5. kütlәvi vә iri seriyalı.
56. Vaxtaşırı tәkrarlanmaq baxımından istehsal proseslәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
    1. fasilәli vә fasilәsiz istehsal proseslәri
    2. sintez vә analizә әsaslanan istehsal proseslәri;
    3. mexaniki vә kimiyәvi istehsal proseslәri;
    4. әmәk vә tәbii istehsal proseslәri;
    5. fәrdi vә kütlәvi istehsal proseslәri.
57. Texnoloji tәmәrküzlәşdirmә:
58. qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması onlardan hәr birinin gücünün artırılması ilә eyni zamanda baş vermәsi ilә xarakterizә olunur
59. qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
60. aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin,

mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarakterizә olunur

1. sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur
2. sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur
3. Müәssisәlәrdә mәhsulun lahiyәlәndirilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?
4. elmi­tәdqiqat işlәrinin aparılması
5. texnoloji hazırlıq;
6. mәhsulun bilavasitә istehsalı;
7. mәhsulların reallaşdırılması
8. texnikanın istismarı
9. Aşağıdakılardan hansı istehsala texniki xidmәtin tәşkilinin tәşkmillәşdirilmәsi yollarına aid deyil?
   1. kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların lәğv edilmәsi;
   2. eyni xarakterli texniki xidmәt işlәrinin mәrkәzlәşdirilmәsi;
   3. hissә vә qovşaqların xüsusi ixtisaslaşdırılmış zavodlarda hazırlanmasının tәşkili;
   4. xidmәt işlәrinin ixtisaslaşdırılması;
   5. ixtisaslaşdırılmış anbarların yaradılması vә texniki nәzarәt işlәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
10. Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә mümkün deyildir?
    1. hasilat sәnayesi
    2. ağac emalı sәnayesi
    3. metallurgiya
    4. yeyinti sәnayesi
    5. emal sәnayesi
11. Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil deyil?
    1. istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;
    2. iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi;
    3. istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
    4. sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә uyğunolan regionunda yerlәşdirilmәsi;
    5. iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı
12. Aşınmış vә ya istismardan çıxarılmış әsas istehsal fondlarının dәyәri:
    1. әsas istehsal fondlarının lәğvetmә dәyәridir
    2. әsas istehsal fondlarının ilkin dәyәridir
    3. әsas istehsal fondlarının bәrpa dәyәridir
    4. әsas istehsal fondlarının qalıq dәyәridir
    5. әsas istehsal fondlarının tam dәyәridir
13. Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?
    1. müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә ­ ayrılmasıdır;
    2. iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
    3. sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә gәlmәsidir
    4. ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
    5. müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sıra funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalanmasıdır
14. İstehsal laboratoriyaları:
    1. Binalardır
    2. Qurğulardır
    3. ötürücü qurğulardır
    4. istehsal vә tәsәrrüfat inventarlarıdır
    5. dövriyyə fondlarıdır